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ABSTRAKTI:
Ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin
dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja për kualitetet e përgjithshme të banimit.1Dinamika e
jetës, mënyra e jetesës në Kosovë po ndryshon në ritme të shpejta.

Zhvillimi i objekteve të banimit, projektimi dhe dizajnimi i tyre është bazuar në dizajn të
qendrueshëm .Planifikimi, projektimi e dizajnimi i këtyre objekteve është bazuar në kontekst
të përgjithshëm ekologjik.

Nga analizat e ndryshme kanë rezultuar në përcaktimin e numrit të anëtarëve në familje,në
përcaktimin e sipërfaqeve të objekteve dhe numrin e llojet e dyqaneve në lokacion.
Jetesa në këtë lokacion mundë të zhvillohet për tri gjenerata bazuar në atë se nuk mungon
edukimi, hapësirat publike për argëtim, infrastruktura dhe jetesa, në përgjithsi. Shkolla kanë
hapësirat publike dhe gjelbërim, objekte banimi kanë parkingje të hapura dhe vilat luksoze i
kanë edhe pishinat personale.

Në aspektin e zhvillimit kronologjik, objektet ekologjike individuale kategorizohen në bazë të
formës, sipërfaqes e numrit të anëtarëve në familje. Disa nga hapesirat nga hapësira publike
janë për të u shfrytëzuar si tregje në vikende.Këto hapësira gjatë ditëve tjera shërbejnë si
hapësira publike për pushim.

Gjelbërimi publik i dendur vendoset në hapësira publike ku ka ndikim më të madhë të
erërave.Këto hapësira poashtu përcjellin ulëset, vendet publike për pushim dhe parqe.
Zhvillimi ekologjik i tërsishëm në Klinë përcjell parqe dhe hapësira për lojra.Këto hapësira
janë në nyje kritike të topografisë, (në topografi jo shumë e pjerrët ) dhe ndikojnë pak në
topografi duke mos e dëmtuar.

Fjalët kyqe :
" Planet për të mbrojtur ajrin dhe ujin, shkretëtirën dhe kafshë të egra janë në të vërtetë
plane për të mbrojtur njeriun "

ABSTRACT:
Constant changes and revised concepts of people's lifestyle bring and create ever greater need
for overall quality of housing. The dynamics of life, the way of life in Kosovo is changing at a
rapid pace.

The development of residential buildings, their design and design is based on sustainable
design. Designing, designing and designing these facilities is based on a general ecological
context.

From the various analyzes have resulted in determining the number of members in the family,
in determining the surface of the objects and the number of types of shops in the country.

Living in this country can be developed for three generations based on the fact that there is no
education, public spaces for entertainment, infrastructure and living in general. The school has
public spaces and greenery, residential buildings have open parking and luxury villas also have
their own swimming pools.

Concerning chronological development, individual ecological objects are categorized
according to the form, size and number of members in the family. Some of the public space
spaces should be used as markets during weekends. These spaces all serve as public spaces for
rest.

Dense public greenery is placed in public spaces where it has a greater impact on the winds.
These spaces also accompany places, public places for rest and parks.
The entire ecological development in Klina follows the parks and terrains of the games. These
spaces are in critical topography (in a not very steep topography) and have little impact on
topography without damaging it.

Keywords :
"Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man"
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FALENDËRIME:
Fillimisht dua të falendëroj familjen time që më përkrahën dhe më financuan që nga fillimi e
deri në perfundimin e tri viteve studime në UBT.
Falendëroj UBT-në e veqanërisht stafin e fakultetit të arkitekturës dhe planifikimit hapsinorë
për kontributin e dhënë në formimin si arkitete.
Në veqanti falendëroj mentorin Dr.Sc.Binak Beqaj i cili me punë të palodhshme dhe të
pakushtëzuar më ndihmoi përgjatë tri viteve studime e veqanërisht edhe në realizimin e temës
time të diplomës.
Falendëroj poashtu të gjithë profesorët, shoqërinë dhe persona të profesioneve të ndryshëm që
më ndihmuan me informacionet e kërkuara lidhur me këtë temë.
Falendëroj insitucionet e vendit që me plane rregulluese për Klinën më kanë ndihmuar që të
kem një pasqyrë se çfarë parashihet në atë lokacion.
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NOCIONET :
NORMAT TEKNIKE TË PLANIFIKIMIT HAPSINOR – dokumenti i cili përcakton
kërkesat themelore për hartimin e të gjitha dokumenteve të planifikimit
hapësinor
VENDBANIM

– zonë me karakteristika urbane, fshat, qytet apo vendbanimin tjetër.

ZONË URBANE – zona e cila fizikisht formon pjesën e një qyteti dhe karakterizohet me
pjesë të rëndësishme të sipërfaqeve të ndërtuara, densitetit të lartë të
popullsisë dhe banimit, punësim dhe transport të konsiderueshëm dhe
infrastrukturë tjetër. Zonat urbane mund gjithashtu të përmbajnë zona të
gjelbra zakonisht të shfrytëzuara për qëllime rekreative.
ZONË BANIMI – sipërfaqe e caktuar kryesisht për qëllime të banimit
PU

–

Planifikim Urban

BE

–

Bashkimi Europian

BU

–

Bllok Urban

SE

–

Standardet Europiane

ISHP

–

Indeksi i shfrytëzimit të parceles

ISHN-

–

Indeksi i shfrytëzimit të nëntokes

ISPN-

–

Indeksi i siperfaqes së pergjithshme ndërtimore

ISGJ-

–

Indeksi i siperfaqes së gjelbërimit

PZHK-

–

Plani zhvillimor komunal

PZHU-

–

Plani zhvillimor hapsinor
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HYRJA
1.1 Zhvillimi historik i planifikimit urban dhe blloqeve urbane
Planifikimi urban merret me rregullimin dhe shfrytëzimin e territorit dhe është njëra ndër
fushat shumë të rëndësishme në çështjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të baraspeshuar për
tërë territorin e Kosovës. Planifikimi urban është formësimi i rrethinës në një hapësirë
humane,funksionale,jetësore dhe duhet para së gjithash t’i permbush dy parametra: njohuritë
solide profesionale-si mjet i planerit, dhe si qëndrim thëmelor moral, i cili tregon respekt ndaj
formave dhe permbajtjeve te rrethinës.Blloku urban paraqet tërësinë e ndërtimeve me rrethinën
në një hapësirë kompakte. Blloku urban përfshinë objekte,rrugë urbane, sheshe, parkingje etj.
Zhvillimi historik i urbanizmit ka qenë i njohur qysh moti, ai ka kaluar nëpër tri faza kryesore
të zhvillimit.

Faza e parë e këtij zhvillimi ka filluar kur njerëzit primitivë për shkaqe sigurie filluan ti
ndërtonin kasollet afër njëra tjetrës. Me rastin e ndërtimit të tyre u ndërtuan edhe rrugët që
nevoiteshin për qarkullim. Kur u zhvillua edhe besimi, te njeriu u paraqit nevoja për një
hapësirë të përbashkët e quajtur shesh.

Fig.1 Forma e ndërtimit parahistorik (burimi:www.google.com)

Faza e dytë e zhvillimit ishte në mesjetë kur vendbanimet ndërtoheshin kryesisht rreth
ndërtesave ushtarake pasi që luftërat ishin të shumta dhe kjo bëhej për shkaqe sigurie.

Fig. 2 Forma e ndërtimit e fazes së dytë të zhvillimit të PU( burimi:www.google.com)

4

-Faza e tretë e zhvillimit ishte në pjesën e dytë të shekullit XIX. Në këtë fazë planifikimi urban
është marrë me përceptimin e patologjive të vendbanimeve të ekonomive të industrializuara.
Pra me fillimin e shekullit XX, ka filluar të merrej planifikimi si një veprimtari e veqantë edhe
pse planifimi kishte ekzistuar qysh më herët. Hapësirat të cila përmbanin objekte, rrugë, sheshe
në kohën e njerëzve primitiv, sod ato hapësira me ato përmbajtje njihen si ‘Bllok urban”. Pra
zhvillimi

i

blloqeve

urbane

daton

që

nga

zhvillimi

i

planifikimit

urban.

Fig. 3 Pamje e qytetit industrial faza e tretë e zhvillimit të PU(burimi:www.google.com)

1.2 Zhvillimi i planifikimit urban në Kosovë
Si çdo vend tjetër edhe Kosova kishte zhvillimin e saj sa i përket planifikimit urban. Në Kosovë
si periudha kryesore të zhvillimit i llogarisim kohën e para luftës dhe të pasluftës. Kosova, 25
vite më parë nuk e kishte mundësinë që të merrej me hartimin dhe zbatimin e politikave të
arkitekturës dhe planifikimit hapësinor, pasi që vendi përballej me një aparteid të strukturuar
të regjimit serb kundër shqiptarëve, të cilët ishin dëbuar nga të gjitha institucionet e Kosovës,
shkollat dhe universiteti ishin mbyllur. Edhe pas mbarimit të luftës ende nuk ishin themeluar
insitucionet përgjegjëse për planifikimin hapsinor dhe ajo ishte koha kur ndërtimet pa leje ishin
në hovin më të madh. Në Kosovë nuk shikohej për planifikim, norma apo standard të ndërtimit
por vetëm ku ka hapësirë të lirë që të ndërtohej. Si rezultat i tërë këtyre ndërtimeve, të pa
kontrolluara nga shteti, do të ballafaqohemi me probleme të pa imagjinueshme me kosto të
madhe, që nuk do ti kishim nëse do të ndërtohej ashtu si e kërkojnë ligjet, normat dhe
standardet e ndërtimit.

Fig 4. Pamje të Prishtinës para dhe pas luftës (burmi:wwww.google.com)
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1.3 Definicione për bllokun urban
Blloku urban paraqet tërësin e ndërtimeve me rrethinën në një hapësirë kompakte.Blloqet
urbane janë hapësira të cilat mund të kufizohen nga kodra, gjelbërimi, lumi të cilat njihen si
kufizime natyrale dhe mund të kufizohen nga rrugët, hekurudhat, ndërtesat që njihen si
kufizime artificiale.

Fig.5 Pamje e bllokut urban, Klinë(burimi:www.google.com)

1.4 Permbajtja e bllokut urban
Blloku urban përfshinë disa rrugë urbane, ndërtesa me shumë funksione, fuksionet plotësohen
me sheshe, gjelbërim, sport dhe rekreacion, parking etj. Rrugët janë të niveleve të ndryshme
si: lidhëse, lokale dhe regjionale. Ndërtesat funksionin me të madh e kanë banimin. Ato mund
të jenë kolektive apo individuale. Në afërsi të rrugëve kryesore zakonisht përdhesa ka funksion
afarist.

Fig.6. Pamje e ndërtesave dhe rrugës urbane, Klinë (burimi:www.google.com)

Gjelbërimi në bllokun urban ka një rol mjaft të rëndësishëm dhe lidhet drejtpërdrejt me njerëzit.
Ai ka shtrirje në mënyra të ndryshme: si brez gjelbërimi, gjelbërim i vequar dhe park. Poashtu
sporti dhe rekreacioni është një ndër funksionet kryesore të bllokut urban. Ai ka një rëndesi
shumë të madhe për banorët duke filluar nga fëmijët, të rinjët e deri tek të moshuarit.
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Fig.7. Pamje e parkut dhe e fushave të sportit në Klinë (burimi:www.google.com)

Sheshi është një përmbajtjet e bllokut urban e cila nuk është që ka më pak rëndesi sepse përmes
këtyre hapësirave bëhet socializimi i njerëzeve. Parkingjet janë një nevojë e veqantë në bllokun
urban. Ato mund të kombinohen edhe me hapësira të gjelbëruara në mënyrë që të evitohet
depërtimi i gazrave ndotës të automjetit dhe i zhurmes deri te ndërtesat përreth.
Në foton e parë shihet sheshi i qytetit shesh i cili është më i madhi në Klinë dhe është i rrethuar
nga blloqe banimi të cilat në përdhesë për shkak të afërsis së sheshit të gjitha kanë afarizëm.
Në foton e dytë janë parkingjet përgjatë rrugës në njëren ndër lagjet në Prishtinë. Këto parkingje
janë për banorët e lagjes por që shfrytëzohen edhe nga njerëzit e tjere. Arsyeja e shfrytëzimit
të këtyre parkingjeve është sepse këto parkingje ndodhen shumë afër qendrës së qytetit dhe në
mungesë

të

parkingjeve

publike

qytetarët

i

shfrytëzojnë

këto.

Fig.8. Pamje nga sheshi i qytetit dhe nga parkingjet pergjatë rrugës Prishtinë(burimi:www.google.com)

1.5 Llojet e blloqeve urbane
Llojet kryesore të blloqeve urbane ndahen në: blloqet urbane që dallojnë në bazë të volumit
dhe konceptit të ndërtimit brenda zonës urban, blloqe urbane që dallojnë sipas hapjes ndaj
ambientit të jashtëm dhe blloqet urbane që dallojnë nga mënyra e ndërtimit.

Në bazë të nivelit blloqet urbane ndahen në:
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Të pandërtuara
Me ndërtim të vogël
Me ndërtim të madh
Me dominim të bllokut si tërësi në hapësirën urbane
Me dominim të ndërtesave të veçanta.
Në bazë të formes blloqet urbane ndahen në:
Të mbyllur, me planimetri në forme të shkronjës “O”
Gjysmetë mbyllur apo gjysme të hapur, me planimetri në forme të shkronjës “U”
Të hapur, me planimetri në forme të shkronjës “I”,”T”.
Në bazë të formes së ndërtimit blloqet urbane ndahen në:
Mënyra e ndërtimit kontinual-të vazhdueshëm
Mënyra e ndërtimit diskontinuala- me vazhdimsi të ndërprerë.

1.6 Siperfaqja e bllokut urban
Minimumi i madhësis së bllokut urban definohet nga shikueshmeria e distancave nga pika
qëndrore, pra thellësia e ndërtesave në rrethinën e afërt. Prandaj, minimumi i bllokut urban
mund të këtë sipërfaqe prej 40 m² për ndërtim dhe hapësiren e hapur prej 20 metra përreth.
Blloqet urbane mund të kenë dimensione minimale 150-250 m. në gjatësi apo në gjerësi të
sipërfaqes dhe kjo ofron, përveq të tjerash edhe kenaqësi gjatë ecjes. Pra blloku urban qfardo
sipërfaqe të këtë nuk është me rëndësi aq sa ka rëndësi planifikimi i duhur në ato sipërfaqe
duke u bazuar në norma dhe standarde që të u plotësohen nevojat elementare njerzëve që jetojnë
aty.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Disa nga standartet e elementeve në bllokun urban
2.2 Standardet.per.planifikim.te.marra.nga.literatura:“Architects’
Data” dhe“Urbanizmi”
Që një blloke urban të jetë sa më funksional dhe që qytetarët pa ndonjë vështirësi dhe në mënyrë
të duhur ti plotësojnë nevojat dhe kërkesat e tyre duhet që në planifikimin e tij të bazohemi në
disa norma dhe standarde të planifikimit. Standardet e përdorura për planifikim e këtij blloku
urban ishin të marra nga libri “Architect’s Data” Ernst and Peter Neufert dhe librin e përkthyer
në shqip “Urbanizmi” nga Dieter Prinz.

2.3 Shtëpitë familjare
Në planifikimin e një blloku urban rëndësi e madhe i ipet planifikimit të shtëpive apo banesave,
kjo varet nga destinimi i sipërfaqeve të cilën e ka dhënë PZHK. Në rastin tone PZHK e marrë
për

të

planifikuar

bllokun

urban

ka

paraparë

shtëpi

individuale

dhe

këtu janë disa nga standardet që duhet të kemi parasysh për shtëpitë familjare.

Fig.9. Shembuj të planifikimit të shtëpis familjare (burimi:Urbanizmi- Dieter Prinz)

Sipërfaqja minimale e një parcele për ndërtimin e një shtëpie individuale është 500 m². Për të
planifikuar një shtëpi në mënyrën e duhur duhet të bazohemi në disa standarde. Gjerësia
minimale e parceles nga rruga është 20 m. Numri i zakonshem i etazheve është P+0 ose
maksimum P+1. Sipërfaqja mesatareve e etazheve bruto të shtëpisë është 150-160 m².
Koeficienti i ndërtimit sillet nga 0.34-0.4.
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2.4 Qarkullimi i këmbësorëve
Këmbësori në relacion me të tjeret është me së paku i mbrojtur dhe më së shumëti i rrezikuar
nga trafiku bashkekohor i qytetit. Me ndërtimin e infrastruktures për këmbësor aplikohet edhe
siguria e këmbësorit. Tek grupi i këmbësorëve është një nëngrup për të cilët duhet të kemi një
kujdes më të veqantë e ata janë: fëmijët e vegjel, nxenësit dhe njerëzit e moshuar.

Fig.10.Masat/dimensionet themelore të shtigjeve per këmbësorë( burimi: Urbanizmi-Dieter Prinz)

Masat apo dimensionet themelore të shtigjeve për këmbësorë është 0.75m por duke marrë
parasysh edhe nënën me fëmijë gjerësia minimale duhet të jetë 1.50 m ndërsa një gjerësi
komode e shtegut të kalimit pa ndonjë pengesë duhet të jetë 2.25 m. e poashtu edhe lartësia e
lirë duhet të jetë 2.25 m.

Fig.11. Gjerësitë e trotuarit (burimi: Urbanizmi- Dieter Prinz)

Gjerësia e trotuarit varet shumë nga qarkullimi i këmbësorëve në të. Pra kjo do të thotë që në
qoftë se është rruga në mes të qytetit ku qarkullimi i qytetarëve është i vazhdueshëm atëherë
gjerësia e trotuarit duhet të jetë më e madhe në mënyrë që të mos pengohen qytetarët nga njëri
tjetri. Megjithatë kjo gjerësi në asnjë lloj mënyrë dhe në asnjë lloj rruge qoftë ajo me ngarkesë
shumë të vogël nuk duhet të jetë më e vogël se 1.5m.Në planifikimin e duhur nuk mjafton
vetëm gjerësia e duhur e trotuarit në qoftë se ne nuk e mbrojme njeriun nga automjetet pasi që
dihet që trotuari është shumë afër rrugës për qarkullim të automjeteve.
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Fig.12. Shiritat ndares dhe pengesat në mes të trotuarit dhe rrugës dhe disa shembuj që duhet kemi parasysh
gjatë planifikimit (burimi: Urbanizmi –Dieter Prinz)

Disa nga shirat ndares dhe pengesat që mund të vendosim në mes trotuarit dhe rrugës janë
shiriti i gjelbërimit, shkurret e mbjella, rrethojat me rrjetë, shtyllat me zingjirë, shtyllat e ulëta
apo mund ta bëjm evitimin e aksidenteve edhe në qoftë se e ngrisim trotuarin me shumë se 15
cm nga niveli i rrugës. Diqka tjetër që duhet të kemi parasysh gjatë planifikimit të rrugëve,
trafikut për këmbësorë, mbikalimeve nënkalimeve është që gjatësia e tejkalimeve të jetë sa më
e shkurtër dhe sa më e drejtpërdrejt. Ngritjet apo pjerrësit qoftë të rrugës qoftë të trotuarit të
jenë sa me të ulëta në mënyrë që njerëzit të levizin pa ndonjë vështirësi. Mbikalimet apo
nënkalimet preferohen të jenë me rampa e jo me shkallë për arsye të nënave me fëmijë në
karroc apo njerzëve me aftësi të kufizura e poashtu shumë e rëndësishme është që trafiku për
këmbësorë të jetë i mbrojtur nga kushtet klimatike.

2.5 Shtigjet për çiklista
Në planifikimin e qyteteve një rëndësi e madhe me dhjetra vite u ishte kushtuar automobilave.
Ndërsa sot gjithnjë e me shumë bota po shkon drejt një zhvillimi më ekologjik duke u munduar
të kursejme në mase të madhe energjinë dhe rëndësi e madhe po u kushtohet trafikut ekologjik
ku bënë pjesë biçikleta. Biçikleta është mjet shumë i shfrytëzueshëm për largësi të vogla dhe
nevoja të përditshme. Gjerësia standarde e shtegut për biçiklista është 1.60 m. Gjerësia
minimale

është

1.40

m

(në

rast

të

zvogëlimit

të

rrotëve

1

m).

Fig.13. Gjerësia e shtigjeve per biçikleta (burimi: Urbanizmi-Dieter Prinz)
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Në qoftë se shtegu për çiklist bëhet në nivel të trotuarit ai bëhet me shirit të veqant (=0.75m)
nga rruga (skaji i gurit skajor). Ramjet e lejuara të shtigjeve për biçikleta janë 3%,
4%

në

250

të

betonit

m.
me

Shtegu

për

çiklistë

ngjyrë

të

kuqe

zakonisht
apo

pllakëzohet
asfalti

me

nga

pllaka

të

kuqe.

2.6 Rruga urbane ne bllokun urban
Rruga urbane është njëra nga elementet e planifikimit dhe ka një rëndësi të veqantë. Rruga
mund të jetë me një, dy e me shumë korsi. Gjerësia standarde e korsive është 2.5-4.0 m. Ndarja
në mes të korsive mund të jetë me vijë apo me brez ndarës prej 0.5 m. Rrethoja e sigurisë
përgjatë rrugës mund të jetë 0.5-0.7 m. Ramja anësore të korsive për arsye të largimit të ujrave
sillet nga 0.2 - 0.5 %

2.7 Parkingjet
Pasi që çdo familje minimum ka një veturë dhe vetura është bërë pjesë e pandashme e çdo
njeriu atëherë duhet të planifikojme edhe vendin për parkimin e tyre. Shfrytëzimi i automjeteve
ka kuptim vetëm atëherë kur në të gjitha pikat e përfundimit të rrugës gjendet hapësira për
mundësinë e parkimit të automjetit. Kjo do të thotë që çdo automjeti nuk i nevoitet vetem një
vendparkim por shumë vendparkingje: afër banesës, afër punës, afër pishinës, afër teatrit
etj.Sipërfaqja e një parkingu minimumi duhet të jetë 2.5-5.0 m, por që mund të rritet pasi që
me zhvillimi i teknologjisë është aq i madh dhe mund të dalin automjete me dimensione edhe
më të mëdha. Mënyrat e rënditjes së vendparkingjeve janë pesë: në kend 0º, 90º, 60º, 45º dhe
30º.

Tek

shtëpitë

individuale

duhet

të

parashihen

0.5

-

1

parking.

Fig.14. Mënyra të renditjes së vendparkingjeve (burimi: Urbanizmi-Dieter Prinz)
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2.8 Shesh lojrash për fëmijë
Krijimi i një vendi për lodra të fëmijëve kontribon aq shumë në zhvillimin e përsonalitetit të
fëmijëve. Kërkesat që duhet të plotësoj një shesh lojrash janë: niveli i ujërave nëntoksore të
mos jetë shumë i lartë, të jetë larg qarkullimit të makinave, të mos këtë ndotje dhe të këtë
ndriqim adekuat. Sheshi i lojrave duhet të jetë në piken qendore të banimit dhe duhet të jetë
shumë lehtë i qasshëm nga çdo pjesë e banimit. Sheshi i lojrave për fëmijë ndahet në bazë të
grupmoshave. Për moshen 0 - 6 vjeq sipërfaqja e nevoitur për një fëmijë është 0.6 m² ndërsa
distanca nga shtëpia te sheshi i lojrave duhet të jetë nga 110 deri 230 m që do të thotë rreth 2
minuta. Për grupmoshen 6-12 vjeq sipërfaqja e nevoitur është 0.5 m² dhe distanca nga shtëpia
deri tek lodrat duhet të jetë nga 350-450 m që do të thotë 5 min. Për grupmoshen pak me të
rritur 12-18 vjeq sipërfaqja e nevoitur është më e madhe pra diku rreth 0.9 m² për fëmijë dhe
distanca nga shtëpia tek lodrat mund të jetë me e gjatë rreth 700-1000 m apo rreth 15 minuta.
Por kemi një standard për të gjitha këto sheshe të lodrave të cilat janë publike dhe ai është 5 m²
për njësi të banimit. Minimumi i sipërfaqes së sheshit të lodrave duhet të jetë 40 m². Në qoftë
së hapësira e lodrave është e hapur ajo duhet të jetë e mbrojtur nga një barrier rreth 1 metër e
lartë.

Tabela 1. Standardet per sheshin e lojrave(burimi: Architects’Data-Neufert)
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3. ANALIZAT E LOKACIONI

3.1 Planet rregulluese për Klinën për lokacionin e dhënë
Në vitin 2014 komuna e Klinës ka miratuar planin rregullues urban për qytetin . Në këtë plan
në këtë zonën është paraparë që kjo zonë të bëhet si zone e destinimit të veqantë. Po ta shohim
zhvillimin e tij ndër vite do vërejmë një rritje shumë të shpejtë të vendbanimeve në zonën per
rreth lokacionit . Në vitin 2001 ajo pjesë nuk kishte të ndërtuar thuajse asnjë shtëpi. Një
zhvillim pak më të madh e shohim në vitin 2004 kur veqse kishin filluar të ndërtoheshin
vendbanime. Ndërtesat siq shihen në këto foto kanë filluar të ndërtohen përgjatë rrugës
kryesore duke vazhduar më pastaj edhe në brendi të zones. Në vitin 2009 ishte bërë një lagje
mjaft e madhe me një numër të madh të popullsisë me ndërtesa të shumta dhe rrugë të
ndryshme, ndërsa në vitin 2012 shihet se kjo zonë është rritur edhe më shumë duke u bërë me
blloqe të ndryshe banimi ku përveqse banimit kjo lagje ka edhe destinime tjera si afariste,
publike , etj.Mirpo përsëri pjesa e lokacionit të përzgjedhur mbetet e pa prekur.

Fig.15. Ortofoto të lokacionit në vitin. (burimi:gjeoportal.KS)
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3.2 Vendndodhja e lokacionit
Lokacioni i zgjedhur për planifikimin e bllokut urban gjendet në Klinë, saksishtë përgjatë
magjistralës Istog – Klinë. Lokacion gjendet afër magjistrales Istog-Klinë, gjë që e bënë që
lokacioni të këtë qasje shumë të lehtë me qytetin.përmes kësaj magjistrale mund të këtë lidhje
poashtu shumë të lehtë dhe shumë të shpejtë me pjesën tjetër të qytetit. Gjendet në mes të lumit,
përgjatë magjistralës si dhe lidhet me lagjën aty pranë. Në afërsi tëlokacionit gjendent halla e
sporteve si njëri nga vendet sportive me të rëndësishme të qytetit. Në këtë zonë nuk kemi
ndërtime kolektive, kryesisht është me objekte individuale me etazhitet maksimal P+2.

Fig.16. Vendodhja e lokacionit në raport dhe qytetin (burimi:www.google.com)

3.3.Siperfaqja.e.lokacionit.
Lokacioni në fjalë ka sipërfaqe përafërsisht 15 ha. Forma e lokacionit është e qrregulluar mir
po kjo nuk do të thotë që ka një formë në të cilën është shumë vështirë për të planifikuar një
bllok urban. Gjerësia maximale e lokacionit arrinë 206 m. ndersa gjatësia arrin deri 254 m.
Këto dimensione na tregojnë që sipërfaqja e këtij lokacioni është mjaftueshëm e madhe për
planifikim

e

duhur

të

të

gjitha

elementeve

që

plotësojnë

bllokun

urban.

Topografia e lokacionit është mjaft e mirë dhe është një pikënisje posaqërisht e rëndësishme
për mundësi të zhvillimit hapësinor të zonës së planifikuar, për strukturën dhe për planin
urbanistik. Topografia e lokacionit ka një ndikim të madhe në destinimin e sipërfaqeve,
mundësinë e ndërtimit, infrastrukturen teknike dhe komunale, shpërndarjen hapsinore, kushtet
klimatike e shumë ndikime tjera.
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Fig.17 Siperfaqia e lokacionit . (burimi:www.google.com)

3.4 Rrethina urbane/arkitektonike
Lokacioni në fjalë edhe pse nuk është i ndërtuar si pjesët tjera të kësaj zone nuk mund të themi
që nuk ka ndërtime fare pasi që edhe në këtë zonë kemi ndërtime pa leje por të cilat nuk janë
të shumta.Siq shihet edhe nga foto në lokacion gjenden gjithsej një numër I oobjekte ekzistuese,
objekte këto të cilat janë të ndërtuara pas luftës dhe janë në gjendje të mirë ndërtimore. Objektët
e ndërtuara janë të gjitha ndërtime individuale pra shtëpi për një familje. Ku etazhiteti I tyre
fillon prei objekte prej P+1, P+2 dhe P+3+NK. Objekti i fundit me etazhitetin maksimal
në,këtë zonë nuk është në përputhje me PZHK në të cilin thuhet se kjo zonë duhet të jetë e
ndërtuar me objekte individuale me etazhitet maksimal P+2. Kulmet e tyre kryesisht janë të
pjerrta me pjerrtësi maksimale 45º. Vetëm njëra nga këto objekte ka kulm të rrafshet por të
pashfrytëzuar. Për qasjen në këto objekte janë gjithsej 4 rrugë të cilat janë shumë të ngushta të
pashtruara, pa ndriqim, pa trotuare për këmbësor dhe pa shtigje për biçikleta. Pra ndërtimi i pa
planifikuar në këtë zonë ka bërë që këto pak objekte të kenë kaq shumë rrugë për qasje. Oborret
e këtyre objekteve kryesisht janë vetëm me gjelbërim të ulet. Vetëm njëra nga shtëpitë në
oborrin e tij ka mjellur disa pemë. Pjesa tjetër e zonës është e gjitha e pa ndërtuar e cila është e
mbuluar nga gjelbërimi i ulet me vetëm dy pemë të vetmuara në tërë këtë zonë.Ky lokacion
përreth vetes ka një shumëllojshmeri objektesh. Ngjitur me lokacionin është salla e sportit , e
ndërtuar në preiudhen e fundit si pjesë e planifikimit urban . Në grupin e këtyre ndërtesave
bënë pjesë edhe qendra e mjeksisë familjare “NENA TEREZEA” i cili është institucioni
kryesorë i mjeksisë ne komunën e Klinës. këtë lokacion e bënë me të frekuentuar shtrirja e
lumenjëve siqë janë lumi “Klina” dhe lumi “Drini i Bardh” të cilet rrjedhja e tyre shtrihet
përgjatë qytetit . Në një diametër me rreze 500m gjinden të gjitha qendrat kryesore të arsimit
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, duke filluar nga gjimnaizi “LUIGJ GURAKUQI”,në afersi të saje është edhe shkolla fillore
“MOTRAT QIRAZI” , dhe me pas objekti i ri i arsimit te mesem “ FEHMI AGANI” , ne afersi
te këtyre qendrave arsimore gjithashtu gjindet edhe halla e sportit “ADEM JASHARI” si
qendra kryesore e qytetit të Klinës, si dhe disa qerdhe private për ciklin e ulët . Qasja në këto
objekte do ishte shumë më e lehtë dhe do të ishte e mundur me ecje vetëm në qoftë se
rregullohen shtigjet për këmbësorë dhe bëhet një trafik i sigurtë për levizjen e tyre. Këto që
përmenda melartë bejnë pjesë në objektet me largësin maksimale prej 500 m larg lokacionit.

…………………Fig.18...Objektet..me..rendesi..përgjatë..lokacionit.(burimi:www.google.com)

3.5 Qasjet dhe trafiku në lokacion
Me qasjen në lokacion nuk nënkuptojmë vetëm qasjenpër vetura por edhe qasjen për këmbësorë
dhe për biçiklista për qasje në lokacionin e dhënë janë dy mundësi.
1.Qasja e parë është përmes magjistrales Istog -Prishtinë, por pasi që lokacioni gjendet në anën
e kundërt të magjistrales duhet që të qasemi perms rrugëve lokali deri ne lokacion . Rruga
sekondare që na shpie drejt e në lokacion është emruar me emrin “Rr: Mehmet Haxhaj” e cila
rrugë lidhet me sheshin “Nëna Tereze” ku pergjatë asaj rruge është edhe qendra e mjeksisë
familjare , ku perms rrugëve locale lidhet me lokacionin e dhënë . Rruga është jashtë stadarteve
të deshiruara me profile gjatësore dhe tërthore të pamjaftueshme, pa shtigje për këmbësor dhe
për çiklistë ani pse kjo rrugë është rruga e cila te shpije ehe ne qendren sportive të
qytetit

si

dhe

ne

disa

instutucioni

shkollore

te

cikleve

të

ndryshëm.

2.Qasja e dyte është përmes rrugës kryesore tv qytetit e cila perdoret si shesh ku ajo rrugë
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telidhë edhe me pjesen tjetër të qytetit , bie përgjat hapsirave kryesore të qytetit kjo rrugë fillon
nga sheshi “Nëna Tereze” , kalon përgjatë qytetit dhe lidhet me rrugen “Ymer Berisha” e cila
te dergon deri në lokacionin e dhënë , kjo rrugë I bie gjithashtu edhe në mes lagjeve , ku si
rruga e pare edhe kjo ka mungesë të theksuar të standartit të kerkuar për një rrugë urbane.
3.Qasja e tretë bëhet përmes kalimit nga qasja e dyte , e cila është e vendosur ne drejtimin
Istog – Prishtinë , mirpo nëse dëshirojm që përgjatë magjistrales Prishtinë-Pejë të qasemi ne
lokacionin e dhënë , atëherë duhet që ta percjellim këtë drejtim . Qasja përgjatë ketij drejtimi
bëhet përgjatë rruges “ Sadik Rama” ku pastaj e përdorim rrugën “Lekë Dukagjini” dhe qasemi
direktë ne lokacion. Qasja direkte nga rrugët tjera për në lagje pa ndonjë korsi të veqantë do
të pengonte në mënyrë të qartë qarkullimin në ato pjesë dhe do të shkaktonte pengesa dhe
aksidente në trafik sidomos nëse përodrim rrugën e tretë. Rruga kryesore e cila te shpien deri
në destinacion është shumë e ngushtë dhe mund të them se është një rrugë që nuk i plotëson
nevojat elementare që duhet të këtë një rrugë urbane.Për qasja më e favorshme për këtë zone
mundettë

mirren

të

gjitha

qasjet

për

arsyje.të.evidentimit.të.trafikut.

. . . . . .. . .
. . . . . . . .Fig.19. Ortofoto ku tregohen qasjet në lokacion(burimi:www.google.com)

Mënyra se si funksionon trafiku në këtë pjesë të zonës nuk i përmbush standardet elementare
të sigurisë në trafik.. Rruga është e ngarkuar me trafik lokal dhe transitor. Rrugët tjera brenda
zonës kryesisht janë të ngushta, me profile tërthore dhe gjatësore të pamjaftueshme dhe pa
shtigje për këmbesorë. Disa prej rrugëve ekzistuese, me intervenime minimale mund të
shërbejnë edhe më tutje si rrugë të lagjeve. Për rrugë të rangut më të lartë (rrugët kryesore
urbane, rrugët lidhëse) duhen të vendosen korridore të reja për arsye se ekzistueset nuk kanë
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mundësi hapësinore për zgjerim dhe përmirësim. Shtigjet për këmbesorë kryesisht nuk
ekzistojnë në këtë zonë. Trafiku për këmbesorë zhvillohet kryesisht në anët e rrugëve. Rrugët
ekzistuese sot paraqesin bariera të rrezikshme ose të papërballueshme për komunikim tërthor
të këmbesorëve. Shtigje për biçiklistë në këtë zonë nuk ka. Transporti publik është me
autobusë. Autobus të trafikut urban në atë zonë nuk ka. Ka vetëm autobus të fshatrave përrreth
të cilët kalojnë përmes magjistrales dhe ndalojnë në qoftë se shohin se ka udhëtarë përgjatë
rrugës pasi që mungojnë edhe statcionet e autobusëve. Këta autobusë nuk kanë ndonjë orar të
caktuar gjë që shkakton që qytetarët të presin për orë të tëra për një autobus.

3.6 Plani rregullues urban për Klinën ( PZHU 2016-2020 )
Ky lokacion hyn në planin rregullues të qytetit të Klinës. Në vitin 2014 komuna e Klinës e
kishte aprovuar këtë planë me qëllim që të evitoheshin ndërtimet e vazhdueshme dhe pa ndonjë
lloj planifikimi.

Sipas analizave të cilat janë të bëra nga Komuna e Klinës verejmë se për zonen e cila është
caktuar për rregullimin e bllokut urban pë banimin individual është parapar që për 1 ha të
banojn 58 banorë ku gjithashtu është mar parasysh edhe shtimi I tyre ne 5 vitet ardhshme.
Lokacioni i marrë për këtë temë diplome gjendet në këtë plan në “zonën e destinimit të veqant”
pasi që ky plan ishte bërë për dy zona të ndryshme të Klinës. Me atë plan është bërë destinimi
i sipërfaqeve ku ishte caktuar për secilën parcele se cfarë të lejohej. Lokacioni i caktuar gjendet
në zonën e destinimit të veqant mirpo gjindet ne pjesen kryesore të qytetit ku si refernec për
nderitmë

mirret

analiza

për

pjesen

e

destinuar

për

ndërtim

individual.

Po ashtu.në.atë.plan.janë.caktuar.edhe.koeficientat.e.shfrytëzimit.të shputës, ndërtimit.dhe
sipërfaqes.se.gjelbërimit.
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4..S.W.O.T.ANALIZA
Tabela 3. SWOT analiza (burimi: hulumtim)

Perparsitë:

Mangësitë:

•

Afërsia me qendren e qytetit

•

Objekte me destinime të ndryshme në •
afërsi të lokacionit

•

•
•

Dy magjistrale shumë të rëndësishme •
afër lokacionit

•

Rrugët sekondare në gjendje të keqe
Mungon trafiku për këmbësorë
Mungojnë shtigjet për çiklista
Mungese e trafikut urban
Mungesa

e

ndriqimit

në

•

Topografia e mirë

sekondare

•

Ndërtimet ekzistuese në gjendje të mirë •

Ndërtime të shumta pa leje

•

Zhvillimi i aktivitetit të biznesit për •

Mungese e hapësirave publike

skaj magjistraleve

•

Mungese e gjelbërimit

•

Qendra e mjeksisë familjare

•

Mungese e çerdhes në lagje

•

Afërsia me gjinazin “Luigj Gurakuqi ”

•

Mungesa e hapësirave për loje

rrugë

4.1 Përmbledhje e S.W.O.T analizës
Pasi janë bërë shumë analiza rreth lokacionit duke filluar nga ato të topografis, ndërtimeve
ekzistuese, qasjes në lokacion, trafikut e shumë të tjera kemi ardhur në përfundim të bëjmë një
swot analizë përmes së cilës shohim mangësit e kësaj zone dhe në bazë të tyre arrijmë që të
bëjmë një zgjidhje të duhur. Kjo zonë ka përparësi te zhvillimit pasi që afër kemi Qendren
klinike universitare dhe ajo pritet që vetëm të rritet. Kjo rritje do të vazhdoj në drejtim të zonës
sonë dhe do i sjell asaj një zhvillim shumë të madh. Përparsi tjetër e ksaj zone është që gjendet
në mes të dy magjistraleve ajo Prishtinë-Ferizaj dhe Prishtinë-Gjilan. Në këto dy magjistrale
kemi qarkullime të shumta dhe kjo ka bërë që të zhvillohen edhe bizneset përskaj këtyre dy
rrugëve. Në këtë zonë kemi ndërtime të shumta të cilat janë pa leje dhe pa planifikim por si
përparsi mund të themi që është gjendja e mirë ndërtimore e këtyre objekteve. Mangësit e kësaj
zone e posaqërisht e lokacionit ku do të bëjë planifikimin e bllokut urban janë vërejtur kur është
bërë analiza e qasjes në lokacion. Qasja në atë pjesë është përmes rrugëve sekondare të cilat
janë në kushte të mjerueshme. Ato rrugë janë shumë të ngushta për qarkullimin e papenguar të
automjeteve janë pa ndriqim dhe nuk janë të asfaltuara. Qasja në këtë zonë nuk është e vështirë
vetëm për automjete por edhe për këmbësorët të cilët duhet të kenë të zhvilluar maksimalisht
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trafikun e tyre. Në këtë zonë mungojnë trotuaret. Njerëzit ecin përgjatë rrugës ku në kushte të
ftohta klimatike e kanë shumë të vështirë. Mungojnë poashtu shtigjet për biçikleta, shteg të cilit
në kohen e zhvillimit të ruajtjes se energjisë dhe ruajtjes se ambientit po i ipet aq shumë rëndësi.
Mungesa e brezave të gjelbërimit, sheshit të lojrave apo edhe ndonjë parku është në dukshmeri
të madhe. Këta qytetarë duhet të vijnë deri në qytet që të relaksohen duke pasur mundësi që
brenda lagjes të kenë një park apo shesh lojrash. Pasi që kjo zonë është mjaft e banuar dhe rritja
e saj po vazhdon vazhdimisht është shumë e duhur që brenda kësaj zonë të këtë një çerdhe dhe
një shkolle fillore pasi që këta qytetarë detyrohen që fëmijët e tyre ti dergojnë në shkollën në
Hajvali apo në njërën ndër shkollat e qytetit.Pas përmbledhjes së këtyre mangësive që ka kjo
zonë do të jetë shumë me të lehtë që tu plotësohen nevojat qytetarëve dhe të krijohet një bllok
urban i cili do të merret shembull për të mirë dhe do të krijoj lidhje me të gjithë zonën.
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5. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Kosova si shtet qysh pas luftës problem kryesor e ka rritjen e vazhdueshme të vendbanime pa
asnjë lloj planifikimi, duke mos u bazuar në standardet dhe normat teknike të planifikimit
hapsinor dhe duke mos i përfillur planet hapsinore për tërë territorin e Kosoves, planet
zhvillimore komunale dhe planet zhvillimore për zona të veqanta. Ketij problemi nuk po i ik
as zona e marrë për ta zhvilluar këtë teme diplome. Për të pasur një pasqyre me të qartë për
problemet që ka kjo zonë janë bërë shumë analiza rreth saj dhe shumë shqyrtime të literatures.
Përveq këtyre diqka qka është shumë me rëndësi të cekët dhe që ka dhënë informacione të
shumta për nevojat dhe kërkesat e qytetarëve të kësaj lagjeje është anketa që është bërë me ta.
Në bazë të saj qytetarët kanë dhënë përgjigjjet për elementet qka u mungojnë në lagje dhe
kërkesat shtesë që kanë. Disa nga problemet kryesore që ka ky lokacion janë:
•

Gjendja e keqe e rrugëve dytësore,

•

mungesa e trotuareve,

•

mungesa e ndriqimit në rrugë,

•

mungesa e shtigjeve për biçikleta,

•

mungesa e hapësirave publike,

•

mungesa e gjelbërimit,

•

mungesa e hapësirave për loje të fëmijëve

•

mungesa e një çerdheje,

•

mungesa e shkolles fillore,

•

mungesa e trafikut publik dhe

•

mungesa e nënkalimeve apo mbikalimeve në magjistrale.

5.1..Mungesa..e..siperfaqeve..per..trafik..dhe..siguria..për..lëvizje
5.1.1..Rrugët..sekondare për qasje në lagjet ekzistuese përgjat lokacionit
Njëri ndër problemet e kësaj zonë është gjendja e keqe e rrugëve dytësore. Ky problem
nënkupton që qasja nga rruga magjistrale në rrugët sekondare është mjaft problematike.Pasi që
mungon korsia për kyqje në rrugët sekondare kjo bënë që qytetarët të jenë të rrezikuar në
komunikacion.Pastaj rrugët sekondare janë në gjendje shumë të keqe. shumë prej tyre janë
krijuar mbi tokat bujqësore, duke levizur automjetet dhe duke i lënë shenjat në to. Gjerësia e
tyre nuk është e mjaftueshme për levizjen e papenguar të dy veturave. Ato rrugë nuk janë të
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asfaltuara dhe gjatë reshjeve atmosferike kalimi në to është edhe me i vështirë.
Në bazë të standardeve dhe normave europiane një rrugë sekondare zakonisht projektohet me
minimum dy korsi. Gjerësia standarde e korsive mund të jetë 2.5m. Ndarja në mes të këtyre dy
korsive mund të bëhet vetëm me vije. përgjatë dy anëve të rrugës duhet të
bëhet ramja në mënyrë që gjatë reshjeve uji të mos mbetet në rrugë por të depërtoje
përmes ramjeve në sistemin për mbledhjen e ujrave.Ramja mund të jetë 0.3%.

5.1.2 Mungesa e shtigjeve për këmbësor
Problem tjetër i kësaj zonë që lidhet drejtpërdrejt me rrugën janë edhe mungesa e trotuareve.
Qytetarët e kësaj zonë shkaku i mungesës së trotuareve detyrohen që të mos ecin në këmbë
pasi që ecja në të njejtën rrugë ku ecin edhe veturat i bënë ata që të mos ndjehen të sigurtë.
Mungesa e trotuareve bënë që shumëicen e kohes qytetarët edhe në destinacione shumë të
shkurta të levizin me vetura e sidomos në rastet me reshje atmosferike kur ecja bëhet shumë
me e vështirë. Në shqyrtime të literaturave të ndryshme është parë që gjerësia e trotuarit varet
shumë nga qarkullimi i këmbësorëve në të. Pasi që kjo zonë është mjaft e banuar ku parashihen
rreth 100 banor/ ha atëherë është e nevojshme që të jetë një trotuar pak me I gjere se minimalja
e gjerësisë që mund të kenë trotuaret. Trotuari standard i përshtatshem për ecjen e këmbësorëve
duke përfshire edhe njerëzit me aftësi të veqanta dhe nënat me karroca në këtë zonë mund të
jetë 2.00m. Diqka tjetër që është shumë me rëndësi të ceket për sigurinë e qytetarëve është se
nuk mjafton vetëm rregullimi i trotuarit përgjatë rrugës por duhet edhe të bëjm mbrojtjen e
qytetarit nga veturat. Qytetari i cili leviz në trotuar nuk duhet të jetë për as edhe një çast i
pasigurt ndaj veturave të cilat vozitin në rrugë me shpejtësi të ndryshme dhe kjo arrihet përmes
shirtiave ndares mes trotuarit dhe rrugës. Në këtë zonë pasi që veturat nuk kanë të drejtë të
levizin me shpejtësi me të madhe se 40 km/h që është e mjaftueshme vetëm ngritja e trotuarit
në lartësi me të madhe se niveli i rrugës. Kjo lartësi mund të jetë diku 15cm.

5.1.3 Mungesa e ndriqimit publik në rrugët sekondare
Mungesa e ndriqimit në rrugë është poashtu problem që lidhet me dy të parat. Rrugët
magjistrale

janë

mjaftë

të

ndriquara

por

kur

qasemi

në

rrugët

sekondare

ndriqimi mungon në mase të madhe. Ndriqimi është problem si për rrugën ashtu edhe për
trotuaret pasi që qytetarët ndihen të pasigurtë të levizin natën.Mungesa e ndriqimi në këtë anë
shkakton aksidentet për shkak që levizja me automjete gjatë natës është me e vështirë.
Zakonisht qytetarët në menyrë vullnetare të tyre kanë vendosur drita në pjesë
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të oborreve të tyre në mënyrë që të ndriqohen edhe rrugët dhe trotuaret. Sipas standardeve dhe
normave të planifikimit preferohet që qdo rrugë pa marrë parasysh se sa ajo
shfrytëzohet duhet të jetë e ndriquar,ndriqimi nuk do të thotë që të jetë për trotuar veqmas
dhe për rrugën veqmas ,pore me një lartesi të caktuar sipas standartit për të dyja anët .

5.1.4 Mungesa e shtigjeve për biçikleta
Shtigjet për biçikleta çdo ditë e me shumë nuk po përdoren vetëm nga fëmijët por nga të gjitha
moshat dhe arsyeja e ketij përdorimi është ngase është shumë ekologjike për destinacione të
shkurta.Lokacionit në fjale i mungojnë këto shtigje dhe kërkesa për to është mjaft e madhe dhe
mjaft e arsyeshme. Pasi lokacioni ka lidhje të afërt me shumë qendra tregtare, publike e shumë
të tjera qasja deri tek to do të ishte shumë e lehtë me biçiklet, por mungesa e tyre shkakton që
qytetarët

edhe

në

këto

vende

të

përdorin

mjetet

motorike

të

cilat po e ndotin ajrin.Shtigjet për biçikleta në këtë 24sph nuk po mungojnë vetëm në pjesën
24sphal 24spha por edhe në pjesën e magjistrales. Pra për fillimin e planifikimit të
këtyre shtigjeve së pari duhet të fillojme nga magjistralja që të futemi pastaj 24sphal 24spha.
Në këtë 24sph preferoj që këto shtigje të planifikohen për të dy anët e rrugës që
do të thotë që të jenë korsit e ndara për drejtimet e ndryshme. Pasi që korsitë do të jenë të
ndara atëherë mjafton që gjerësia e ketij shtegu të jetë 1.60 m.Gjatë planifikimit
të këtyre shtigjeve duhet të planifikohet edhe ramja e cila mund të jetë 3%, dhe
materializimi

mund

të

jetë

me

24sphalt

të

ngjyrosur

me

ngjyre

të

kuqe.

5.2 Mungesa e hapsirave publike dhe siperfaqeve gjelbëruese/rekreuese
5.2.1 Mungesa e sheshit
Kjo zonë është mjaft e pasur me toke bujqësore, por të cilat dita ditës po zbehen.Ndërtimi i
pakontrolluar i objekteve për qëllime përfitimi ka bërë që të mos lënë hapësira publike, hapësira
kto të cilat u mungojnë qytetarëve te kësaj zone. Mungesa e këtyre hapësirave bënë që edhe
njerëzitë e kësaj zonë të mos jenë shumë të socializuar me njeri tjetrin pasi që dihet që këto
hapësirja krijojnë socializim mes njerzëve. Kërkesë shumë e madhe për këto hapësira ishte nga
grupmosha e të moshuarve pasi që levizja deri në qytet për qdo ditë ishte thuajse e pamundur
duke marrë parasysh moshen dhe gjendjen e tyre. Pasi që kjo zonë është mjaft e madhe
mendova që në lokacionin tim të bëjë një shesh të vogël ku do të shfrytëzohet nga të gjitha
grupmoshat dhe kjo hapësire do të krijoje lidhje edhe me pjesët tjera të kësaj zonë dhe në vartësi
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të shfrytëzimit mund edhe të rritet. Në këto hapësira mund të këtë shtigje për ecje, ulese apo
edhe hapësira për loje psh: hapësira për loje shahu nga grupmosha e përsonave me të moshuar.

5.2.2 Mungesa e parqeve
Pasi që janë bërë shumë deklarime se vendi ynë bënë pjesë një ndër vendet me ajrin me të
ndotur, shpetimi i vetëm do të ishte të kemi sa me shumë hapësira gjelberuse e kjo gje në shumë
zona të qytetit po mungon. Ndër gjerat minimale që mund të kontribonin në këtë aspect do të
ishte brezat e gjelbërimit përgjatë rrugës. përveq kontributit në ajer gjelbërimi është shumë i
nevojshem edhe për ne si njerez. Krijimi i një parku për këtë lagje do të u mundesonte këtyre
banorëve të kishin një vend ku do të mund të relaksoheshin.Sipas shumë standardeve të lexuara
pasi që kjo zonë parashihet me objekte individuale atëherë çdo parcele duhet të këtë 40 %
ndërtim dhe 60 % gjelbërim. përveq kësaj hapësire që e posedon qdo banor i kësaj lagje, kësaj
zonë i nevoitet edhe një park i veqant ku do të kontribonte në socializimin e njerzëve dhe përveq
gjelbërimit do të kishte edhe hapësira për sport dhe rekreacion. Ky lloj parku në këtë zone do
të rriste nivelin e funksionalitetit te një lagjeje ku banimi dhe gjelbërimi duhet të jenë në
baraspesh.

5.2.3 Mungesa e hapësirave adekuate për sport / rekreacion
Problem tjetër i kësaj lagje e veqanërisht i fëmijëve të kësaj lagje është mungesa e hapësirave
për loje. Këto hapësira mund të jenë në kuader të hapësirave publike apo edhe hapesira të
veqanta por me rëndësi është që të jenë pjesë e lagjes. Këto hapësira janë shumë të nëvojshme
dhe të domosdoshme për çdo bllok urban pasi që fëmijët janë një ndër grupmoshat me të
veqanta dhe krijimi i hapësirave të duhura për ta krijon një mundësi të qasjes në të që nga fillimi
i jetës së tyre. Sipas standardeve të planifikimit hapësirat për loje duhet të jenë të ndara sipas
moshave dhe nga kjo varet edhe sipërfaqja e lojes. Por si standart të përgjithshem i cili me
ndihmoi

që

të

parashoh

se

sa

metra

katror

me

nëvoiten

në këtë lagje për hapësira për loje është standardi 5 m² për njësi të banimit.
Këto hapësira preferohen të vendosen në qendër të lagjes ku shihen nga të gjitha
shtëpitë dhe në zona ku qarkullimi i veturave është në një distanc të largët.

5.2.4 Mungesa e transportit publik
Qyetit i Klinës ende nukë e ka të zhvilluar transportin publik. Në këtë lagje kalojnë vetëm
autobusët e fshatrave përrreth siq janë Istogu apo autobusët e që të dergojnë në Pejë. Këta
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autobusë kalojnë vetëm nëpër magjistrale dhe ndalesa e tyre bëhet vetëm në qoftë se dikush
është duke pritur përgjatë rrugës dhe i sinjalizon që të ndalen pasi që këta nuk kanë statcione
përgjatë kësaj rrugë. Qytetarët e kësaj zone në mungesë të trafikut publik detyrohen që
shumëicen e rastëve udhetimin ta bejnë ose me veture personale ose me taksi.

6. Objektivat që duhet arritur
Pasi që hulumtova problemet që ka ky lokacion atëherë mua si arkitekt me takon që të bëjë një
planifikim të mirëfilltë duke u bazuar në standarde dhe norma të planifikimit në mënyrë që të
ua siguroj qytetarëve të kësaj lagje apo veqanërisht banorëve të atij blloku urban një jetesë
shumë me të mirë me të gjitha funksionet që duhet të këtë një bllok apo lagje urbane.

6.1 Objektivat e caktuara për tu arritur janë :
•

Planifikimi i duhur i ndërtimeve të reja

•

Intervenimi në objektet ekzistuesë pa i rrenuar ato

•

Të planifikohen hapësira publike (sheshe,bulevarde , parqe, breza gjelbërim…)

•

Të bëhet planifikimi i duhur i trafikut për këmbësorë dhe shtigjeve për ciklistë

•

Të rregullohet infrastruktura ekzistuese (rrugët, trotuaret,parkingjet...)

•

Të planifikohen rrugë të reja për qasjet në lagje.
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7. METEDOLOGJIA HULUMTUESE – KRAHASUESE
Arritja e një konkluzioni të duhur se çfare ka nevoje kjo zonë ishte mjaft e vështirë dhe mjaft
sfiduese.Për të bërë një analizë të duhur dhe efektive për këtëo lagje u përdoren disa
metedologji. E para dhe me shumë rëndësi ishte njohja me nocionet dhe definicionet e bllokut
urban, përberjen e bllokut urban,sipërfaqen e tij, elementet e bllokut, llojet e shumë gjera të
tjera. Pa pasur njohuri për këto nuk do të mund të arrija të identifikoja mangësit që ka lokacioni
në fjale. Pas hulumtimit në literature dhe njoftimit mjaft të mirë me këto koncepte vazhduam
me analiza të lokacionit të marrë në këtë punim diplome. Këto analiza filluan nga sipërfaqja e
lokacionit pastaj qasjet dhe trafiku në lokacion, rethina urbane/arkitektonike dhe shumë analiza
të tjera që me dhanë një pamje se çfarë i mungon kësaj lagjeje dhe çfarë me të vertetë ka nevoje
kjo lagje. Metedologji tjetër e punës ishte edhe SWOT analiza por kësaj analizë i paraprinë
analizat e përgjithshme të lokacionit. Në bazë të SWOT-it u deklaruan se cilat janë përparsitë
e kësaj lagje dhe cilat janë mangësit. Identifikimi i mangesive me dha një ide se ishin ato që
duhet plotësoheshin në këtë lagje. Metedologjia kryesore dhe me e rëndësishmja e perdorur në
këtë

punim

diplome

ishte

metotdologjija

krahasueses

.

Për të parë rregullimin e lagjeve nga arkitektat dhe zgjidhja e problemve te theksuara gjatë
planifikimit. Metodologjija krahasuese është është një formul e krahasimit të një ose më shumë
lagjeve të ndërtuara ,të cilave ju bëhet një analyze e shkurtër ku theksohen të mirat dhe të metat
gjatë planifikimit të saj.Ky lloj hulumtimi zakonisht përdoren nga shumë organizata apo
kompani të cilat i përdorin hulomtimet për të marrë informacione rreth kompanis së tyre për
arsyje që produkti i tyre kur të plasohet në treg të mosë i ketë problemet si produkti i kompanive
tjera . Në bazë të kësaj metodologjie , ne mundemi të krahasojm lagjet e ndryshme të cilat janë
të ndërtuara , të verejm dallimet të cilat janë të medha dhe të verejm mungesat e ndryshme ,
problemet të cilat hasin banoret , mënyren e vendosjes së elementeve të ndryshme siq janë ,
objektet e banimit , rrugët , qasjet , trotuart , shtigjet për ciklista , ndriqimin , parqet etj, ku ne
fund verejmë mungesen e tyre ose edhe , ndonjë zgjidhje të mire e cila na ndihmon në
projektimin

e

lagjeve

të

reja

,

si

dhe

mundet

të

jetë

një shembull i trajtimit të problemve dhe mënyrat e ndryshme të zgjidhjeve të atyre
problemeve , të cilat na ndimojn

në ofrimon e një jete më të mirë për banorët.
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7.1.Pikat.me.interes.të.veqantë.për.hulumtim:
Për të pasur një hulumtim sa më të mire dhe që të dihet se qfarë duhet të hulumtojm si pika
kryesore atëhere , kamë ndar në disa pjesë , elementet urbane me rednesi të veqantë për ti
hulumtuar si dhe në baz të tyre mundemi të verejmë se qfarë , ju mungon banorëve të atyre
lagjeve edhe gjatv planifikimit të bllokut urban ato gabime dhe mangësi të mos perseriten.
•

Analiza e lokacionit

•

Qasja në lokacion

•

Destinimi i sipërfaqes

•

Hapësirat rekreative

•

Tipet e shteve

•

Rregullimi i trafikut

7.2.Analiza.e.lagjes.“PEJTON”–Prishtinë
Lagjja “Qyteza Pejton” është një lagje relativisht e re e qytetit të Prishtinës e ngritur pas Luftës
së Dytë Botërore. Në fillim është ngritur si zonë banimi me njësi të banimit individual e
shumëbanesor, si dhe me ish-kompleksin e “Ramiz Sadikut”. E nisur fillimisht në periferi të
qytetit, lagjja në fjalë ka pasur një infrastrukturë të mirë sociale e teknike brenda saj dhe në
afërsi të saj. Tash, e zënë në qendër të qytetit pas zhvillimit të hovshëm, në afërsi të pikave të
rëndësishme të qytetit (Biblioteka Kombëtare, Universiteti Publik, bankat, hoteli Grand, Pallati
i Shtypit, etj.) Qyteza Pejton i është ekspozuar zhvillimeve të një dinamike.tjetër.

7.2.1.Përmbatja.e.elementeve.ë.lagje
Lagjia Pejton është njëra ndër lagjet e cila i takon një kohe të caktuara të zhvillimit arkitektonik
, mirpo I ka disa eleemetne të cilat kërkohen në planifikimin e bllokut urban , elemntet të cilat
i posedon ky bllok urban , kjo lagje ne vete përmban këto elemente siqë janë : objekti i banimit
individual

,

administrata,

qendra

e

mjeksisë

familjare,

institucionet

shkollore.hapësirat.rekerative,gjelberimin,sheshe.etj.

7.2.3 Qasja në lokacion
Qasja në lagje bëhet permes qasjeve sekonadare e cila është e lidhur me rruget e qytetit ,
e cila gjindet fare pran lagjes , qasjet ne rrugen e cila të dergon ne lagje janë të rregulluara në
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atë menyrë që banoreve ju ofron një komoditet jo të mire gjatë kalimit . Rugët kryesore
të cilat e rrethojnë lagjen jnaë ( Rruga Galibaldi , Rruga Luan Haradinaj , Rruga Konstadini i
Madh , Bulevardi Nene Tereza .dhe Bulevardi Bill Klinton) të cilat janë të lidhura
në mes vetit , dhe kriojnë një ndarje nga lagjet tjera për rreth lagjes Pejton.

7.2.4 Destinimi i siperfaqes
“Qyteza Pejton” është transformuar në bërthamë të qytetit të Prishtinës me jetë të pasur
sociale e ekonomike. - “Qyteza Pejton”, prej një lagjeje banimi është shndërruar në një lagje
të shfrytëzimit të llojllojshëm me një numër të madh të sipërfaqes për banim , bizneseve që
gjenerojnë shumë vende pune, dhe aktiviteteve shoqërore që zhvillohen brenda saj, me
rëndësi vetëm për lagjen dhe më gjerë. Me mungesa të theksuara për destinime të caktuara
në bazë të planit rregullues urban , për arsyje të përzirjes së destinimit të sipërfaqes.

7.2.4.Hapësirat.rekerative
Momentalisht sipërfaqja e gjelbëruar në lagjen ”Qyteza Pejton” përbën vetëm 6.15 % të
sipërfaqes së përgjithshme dhe është larg nga nevojat dhe standardet botërore për sipërfaqe
gjelbërimi për kokë banori. Për këtë arsye duhet të mbrohet dhe sanohet fondi ekzistues i
gjelbërimit si dhe të bëhet pasurimi me sipërfaqe gjelbëruese sipas standardeve të
përcaktuara në këtë plan rregullues dhe shfrytëzimin e pjesës tjetër për gjelbërim dhe
përmbajtje të tjera publike. Si një lagje e mbi ngarkuara vrehet mungesa e hapsirave
rekerative si pejsë e rendesishme e lagjes , si dhe hapesirat gjelberuese si ato përgjat rrugëve
dhe ato të ndara si parqe të lagjes , me elemetnet përcjellse sipas standarteve.

7.2.5 Tipet e objekteve të banimin
Hapesiren më të madhe ne lokacion e zë hapesira për banimit i cili është i banim individual,
dhe në pjesë të caktuara me banim individual , këto shtepi janë të ndara sipas llojit ose tipit
të shtepive , të rrethuara dhe me qasje direkte në rrugët e lagjes , ne hasim ne disa tipe të tyre
të cilat dallohen ne bazë të formes së tyre , ato dallojn edhe në bazë të madhesis me etazhitet
P+1K deri në P+ 3K ,ku ne bazë të tipit dallon edhe madhesija e tyre , të percjellura me një
standar jo të mire si në ndertim ashtu edhe ne planifikim , qasja në rruget e lagjes është e
rregulluar ne menyrë të duhur ku perpos parkingut të mbyllur , gjithashtu pjesë e lagjes është
edhe banimi kolektiv I cili është I percjellur në një formë sipas standarteve të kërkuara , për
arsyje se lagjia Pejton është një lagje e vjeter kemi mungesa në lanin rregullues
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dhe percjelljen e ndertimeve sipas standarteve ose sipas planit rregullues.

7.2.6.Rregullimi.i.trafikut
Rrugët e lagjes nuk janë të një standarti të lartë , nuk janë të percjellura me një hapësirë te
gjerë për kalimin e veturave , ku përgjatë sajë janë të shtriura , brezi i gjelberimit , shtigjet per
kemebesor , me munges të gjeresi të rregulluar ne menyrë të duhur . Parkingu si një destinim
i rendesishem në jeten e njëriut , ka munges të theksuara , parking ka po vetem në pronat
private dhe ka mungesa përgjat rrugëve . Pjese e kesajë rruge është edhe trafiku urban i cili
kalon në korsin e njejt me atë të veturava mirpo nuk ka qasje në brendësi të lagjës stacionet
e ndalimit të udhetarve gjinden ne gjdo anë të rruges përgjat rrugëve të cilat e rrethojnë
lagjen.

7.2.7.Përparsitë.dhe.mangësitë.e.“lagjës.Pejton”

Perparsitë:

Mangësitë:

•

Afërsia me qendren e qytetit

•

Objekte me destinime të ndryshme në •

trafiku për këmbësorë në gjendje të

afërsi të lokacionit

keqe

Dy rrugë shumë të rëndësishme afër •

Mungojnë shtigjet për çiklista

•

•

Rrugët sekondare në gjendje të keqe

lokacionit

•

Mungese e trafikut urban

•

Topografia e mirë

•

Mungesa

•

Afërsija me Bulevarde etj.

e

ndriqimit

në

rrugë

sekondare
•

Ndërtime të shumta pa leje

•

Mungese e hapësirave publike

•

Mungese e gjelbërimit

•

Ndërtimet ekzistuese në gjendje jotë
mirë

•

Mungesa e shkolles fillore

•

Mungesa e hapësirave për loje
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7.3.Analiza.e.lagjes.“ULPIANA”–Prishtinë
Lagjja “ULPIANA” është një lagje relativisht e re e qytetit të Prishtinës e ngritur pas Luftës së
Dytë Botërore. Në fillim është ngritur si zonë banimi me njësi të banimit individual e
shumëbanesor, e rregulluar me standarte të larta ku banor të lagjes ishte elita e lart e shoqerisë
në atë kohë kurë është ndërtuar. E nisur fillimisht në periferi të qytetit e lidhur me pikat krzesore
të qytetit, lagjja në fjalë ka pasur një infrastrukturë të mirë sociale e teknike brenda saj dhe në
afërsi të saj. Tash, e zënë në qendër të qytetit pas zhvillimit të hovshëm, në afërsi të pikave të
rëndësishme të qytetit siq janë (Lagja Dardania, Universiteti Publik, Konviktet, QKUK etj .)
Lagja “ULPIANA” nuk është ekspozuar zhvillimeve të një dinamike.tjetër mirpo përgjat kohës
vërehet

dukshëm

mungesa

e

riparimeve

dhe

mirbajtjes.

7.3.1.Përmbatja.e.elementeve.ë.lagje
Lagjia “ULPIANA” është njëra ndër lagjet e cila i takon një kohe të caktuara të zhvillimit
arkitektonik , mirpo i ka disa eleemetne të cilat kërkohen në planifikimin e bllokut urban ,
elemntet të cilat i posedon ky bllok urban , kjo lagje ne vete përmban këto elemente siqë janë
: objekti i banimit individual , administrata, qendra e mjeksisë familjare, institucionet
shkollore.hapësirat.rekerative,gjelberimin,sheshe.etj.

7.3.2 Qasja në lokacion
Qasja në lagje bëhet permes qasjeve kryesore e cila është e lidhur me rruget e qytetit ,
e cila gjindet fare pran lagjes , Lagjja Ulpiana në veri kufizohet me qendrën universitare - rruga
Eqrem Qabej, në perëndim me Dardaninë – rruga Bulevardi i dëshmorve në lindje me qendrën
e studentëve dhe me kodrën e diellit – unaza e qendres, në jug me QKU – unaza e qendrës
Ulpiana ka konfiguracion të terenit me një ramje gati konstante prej 10% në drejtimin.Lindje–
Perëndim.

7.2.3 Destinimi i siperfaqes
Lagja “ULPIANA” është transformuar në bërthamë të qytetit të Prishtinës me jetë të pasur
sociale e ekonomike. - “ULPIANA”, prej një lagje banimit kolektiv është shndërruar në një
lagje të shfrytëzimit të llojllojshëm me një numër të madh të sipërfaqes për banim, bizneseve
që gjenerojnë shumë vende pune, dhe aktiviteteve shoqërore që zhvillohen brenda saj, me
rëndësi vetëm për lagjen dhe më gjerë. Me mungesa të theksuara për destinime të caktuara në
bazë të planit rregullues urban, për arsyje të përzirjes së destinimit të sipërfaqes.
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7.3.4 Tipet e objekteve të banimin
Hapesiren më të madhe ne lokacion e zë hapesira për banimit i cili është i banim kolektiv, dhe
në pjesë të caktuara me banim individual , këto shtepi janë të ndara sipas llojit ose tipit të
shtepive , të rrethuara dhe me qasje direkte në rrugët e lagjes , ne hasim ne disa tipe të tyre të
cilat dallohen ne bazë të formes së tyre , ato dallojn edhe në bazë të madhesis me etazhitet
B+P+7K deri në P+ 8K ,ku ne bazë të tipit dallon edhe madhesija e tyre , gjithashtu pjes e
lagjes janë edhe 3 objekte të cilat quhen soliterat të përjellura me elemetet e nevojshme,
përshkat të vjetersis së lagjes objektet janë jo në gjendje të mire , gjithashtu ka
objekte të destinimit për kryerjen e funksioneve të ndryshme,si qendra trektare,
objekte administrative qendra e mjeksisë familjare, qerdhe për fëmijë, objekte shkollollore.

7.3.5.Hapësirat.rekerative
Momentalisht sipërfaqja e gjelbëruar në lagjen ”ULPIANA ” përbën hapësir të madhe të
sipërfaqes së përgjithshme dhe pse ka një hapësir të madhe , ka mungesa të theksuara të
gjelberimit të lartë dhe të ulët . Për këtë arsye duhet të mbrohet dhe sanohet fondi ekzistues i
gjelbërimit si dhe të bëhet pasurimi me sipërfaqe gjelbëruese sipas standardeve të
përcaktuara në këtë plan rregullues dhe shfrytëzimin e pjesës tjetër për gjelbërim
dhe përmbajtje të tjera publike. Si një lagje e mbi ngarkuara vrehet mungesa e hapsirave
rekerative si pejsë e rendesishme e lagjes, edhe pse janë ndërtuar, fusha sportive
dhe

kënde

të

lojrave

për

fëmijët

përsëri

ka

mungesa

të

mëdha.

7.3.6.Rregullimi.i.trafikut
Komunikacioni ekzistues në këtë pozicion urbanistik është jo mirë i definuar-ndarë, nuk
ekzistojnë trotuarët e mirfilltë, nuk ekzistojnë parkingje publike, nuk ka tampon zonë të
gjelbrimit

ne

mes

trotuarëve

dhe

rrugëve

për

komunikacion

motoristik.

Dihet mirë se determinues i jetës në qytet janë vijat komunikative dhe qyteti ka jetë këmbsorike
nese ka trotuare. Pozicioni urban i dhënë për ofertë nuk ka jetë këmbsorike të sigurtë. Problemi
më i madh të cilin e kemi konsideruar dhe i kemi dhënë rëndësi të veçant është komunikacioni
këmbsorik i cili e lidhë Ulpianën me Dardaninë përmes një “fyti” të ngushtë dhe shumë të
rrezikshëm e ai pozicion është te kalimi i rrugës kryesore përballë postës.Shtigjet e biciklistëve
nuk ekzistojnë fare – mjeti më ekologjik i komunikacionit nuk është i paraparë të shfrytëzohet
në mënyrë të sigurtë.Problemi i zhurmës së shkaktuar nga komunikacioni, I cili mundet të
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evitohet duke krijuar breza gjelberues përgjat rrugëve, gjithashtu transporti publik edhe pse
kalon përgjat rrugëve kryesore, ai nuk futet në brendesi të lagjes si dhe ka munges
të

stacionve

për

ndalim

në

brendesi

të

lagjes.

7.3.7.Përparsitë.dhe.mangësitë.e.“lagjës.ULPIANA”
Perparsitë:

Mangësitë:

•

Afërsia me qendren e qytetit

•

Objekte me destinime të ndryshme në •

Trafiku për këmbësorë në gjendje të

afërsi të lokacionit

keqe

•

•

rrugë shumë të •

E rrethuar me

Rrugët sekondare në gjendje të keqe

Mungojnë shtigjet për çiklista

rëndësishme afër lokacionit

•

Mungese e trafikut urban

•

Topografia e mirë

•

Mungese e hapësirave publike

•

Afërsija me Bulevarde etj.

•

Mungese e gjelbërimit

•

Hapësira të mëdha për gjelberim

•

Ndërtimet ekzistuese në gjendje jotë

•

Hapësira për parking

•

Hapësira të rekreative

mirë

7.4.Rezultatet.e.hulumtimit
Sipas hulumtimeve të bërë , për këtë temë diplome , kam hasur në përfundim se nëse
planifikojmë të ndertojm hapësira ku shfrytezohen nga banoret , ne duhet të kemi parasysh disa
faktor shumë të rëndësishëm , të cilët lidhen ngusht më menyren e jeteses sonë , ku këta faktor
kanë ndikim

shumë

të madh te

ne ,

nëse ne si

arkitekta të rinjë nukë

zgjidhim problemte të cilat i hasim si në kët rast në formë të hulumtimit ose në një menyr tjeter
atëhere banoret do ken shumë mangesi , dhe probleme të medha gjatë jeteses në lagje.
Krahasimi i dy lagjeve të ndryshe na shtyen të kuptojmë problemt e ndryshme , ku ne duhet ti
marim të mirat e lagjeve dhe ti zbatojm në projketin tonë ndërsa mangësit dhe problemt duhet
ti evidentojm ose ti zgjidhim në atë mënyrë qe të mos

jenë e lagjeve tjera.

Krahasimi i dy lagjeve me destinime të ndryshme na shpije në përfundim se shum pak ka
rendesi destinimin kur merrim parasysh hapesirat tjera të cilat na ndihmojn në menyren e
jeteses në ato lagje siq janë (hapësirat rekreative të mira , parqet dhe gjelberimi , destinimi i
ndar i siperfaqeve , rruget e rregulluara me standarte të larta , shtigjet për këmbësor , shtigjet
për ciklista , ndriqimi i mjaftushem , sheshet , afësija me qendrat kryesore të qytetit) etj.
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8. DETYRA PROJEKTUESE
Planifikimi i një blloku urban me të gjitha elementet e tij përbërse në një lagje ku ndërtimet po
bëhen pa ndonjë lloj planifikimi është një zgjidhje efikase dhe e dobishme për qytetarët e kësaj
zone pasi që përveq banimit do të kenë edhe funksionet tjera shumë të nevojshme brenda lagjes.
Elementet që e përbëjnë bllokun urban:

8.1 Zona e banimit
Lokacioni i marrë për planifikimin e bllokut urban në këtë punim diplome gjendet në Qytetin
e Klinës dhe ka sipërfaqe prej 8ha dhe 3ha te pjesa e parkingut e cila i takon salles së sportit e
cila eshte e ndertuar. Në këto 8ha planifikohet të jetojnë 464 banorë duke marrë
parasysh kushtet e dhëna nga PZHK 2013-2023 për parcelen e përzgjedhur është
parapar që të banojnë 464 banorë për 8ha që i bie në 1 ha të banojnë 58 banorë.
Hapësirën më të madhe pa dyshim në këto 8 ha e zë zona e banimit pasi që
është funksioni kryesor i planifikimit urban. Për të filluar planifikimin e zones së
banimit së pariduhet llogaritur numri i banorëve për të cilët do të planifikohet.
Tabela 1. Hapat për llogaritjen e banorëve (burimi:hulumtim)

1ha = 58 banorë x 8 ha = 464 banorë
464 banorë = 5 antar / 1 familje =93 familje
93 familje =93shtëpi = 464 banorë në 8 ha hapsirë
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Pra në bazë të llogaritjeve të bëra planifikimi në këtë zonë duhet të bëhet për 93 familje. Për
këto 93 familje duhet të planifikohen 93 shtëpi, pra 1 shtëpi për një familje. Kjo zonë banimi
parashihet me objekte individuale. Koeficienti i shfrytëzimit është 0.4 ndërsa i ndërtimit 1.8.
Etazhiteti i lejuar është P+0 ose P+1. Pas llogaritjes së banorëve duhet të dihet se sa metra
katror duhet të jetë një shtëpi për një familje 5 antarëshe.
Foto 1 . Sipërfaqja e shtëpisë varësisht prei llojit (burimi:hulumtim)

Pra një shtëpi adekuate me etazhitet P+1 për një familje 5 antarëshe është 100 m². Kur etazhiteti
i shtëpisë ngritet në P+1 atëherë mund të zvogëlohet shputa e shtëpisë pasi që e njejta është
edhe në katin sipër. Shputa e shtëpisë për një shtëpi me etazhitet P+1 mund të jetë 100 m². Nëse
analizohen këto dy raste atëherë rasti më i mirë është rasti i dytë për arsye se shputa zë hapësirë
më të vogël ndërsa metrat katror bruto të shtëpisë janë më të mëdha. Pasi që kemi llogaritur
sipërfaqen e shtëpisë për një familje atëherë ka mbetur të shihen llojet e shtëpive të cilat mund
të planifikohen në këtë zonë.
Në këtë tabelë janë të vendosura llojet e shtëpive të cilat mund të planifikohen në këtë zonë
dhe poashtu janë të paraqitura edhe sipërfaqet e truallit që zënë ndërtimi i këtyre shtëpive .
Shtëpit e banimit mund të jenë
1.Shtëpi të veqanta –etazhiteti P+1
2.Shtëpi dyshe - etazhiteti P+1

1.Shtëpitë e veqanta kanë disa përparsi si: liria optimale e formësimit të planimetrisë
dhe formave, mundësia për hapje në të gjitha anët dhe largësia e mjaftueshme nga komshiu.
Mangësi e këtyre shtëpive është se zënë sipërfaqe më të madhe dhe qmimi për blerjen e truallit
është më i madh. Sipërfaqja minimale për një shtëpi të veqantë është 506 m².

35

2.Shtëpitë dyshe me etazhitet P+1 janë lloj tjeter në bazë të cilit mund të planifikojmë bllokun
urban.Veqori e mirë e këtyre shtëpive është që zënë sipërfaqe më pak se shtëpitë e vequara me
etazhitet P+1. Mundësia për hapje është vetem ne tri anët e parceles. Sipërfaqja e madhësisë së
parcelës së veqantë është 374 m².
Për të llogaritur sipërfaqen që do të zërë planifikimi i 93 shtëpive është dashur që të shumëzohet
sipërfaqja e parceles së secilit lloj të shtëpisë me numrin e shtëpive qe duhet planifikuar.
Foto 2 . Llogaritja e sipërfaqeve për llojet te shtëpive (burimi:hulumtim)

1.Parcela e shtëpive të vequara P+1 është 504 m² dhe kur është shumëzuar me numrin e
shtëpive që duhet planifikuar pra 93 shtëpi, sipërfaqja për planifikimin e këtyre shtëpive doli
47.058 m² e cila është e duhura duke krahasuar sipërfaqen e parceles . Kjo do të thotë që në
rast se vazhdohet me planifikimin e shtëpive të vequara atëherë do të kemi mundësi të
planifikojmë elementet tjera të bllokut urban dhe kjo është zgjidhje e duhur.2.Parcela e shtëpive
të vequara P+1 është më e vogel ajo arrin në 374 m² dhe kur është shumëzuar me 93 shtëpi të
cilat duhet planifikuar doli që planifikimi i 93 shtëpive zë hapsirë prej 34.782 m². Kjo zë një
sipërfaqe më të vogel se rasti i parë pasi që nese vazhdojmë me planifikin e hapësirave me këtë
lloj të parcelles atëherë do kemi shumë hapësir të pa shrytëzuara . Pra planifikimi i zones së
banimit do të bëhet me shtëpi të vequara me parcel 506 m² dhe me etazhitet P+1 dhe me
parcelen me shtepi dyshe me siperfaqe 374m2 ku keto lloje do të ndahen sipas nevoje gjatë
planifikimit.
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8.2 Sipërfaqet për trafik dhe transport
8.2.1.Rrugët
Lokacioni në fjalë është i rrethuar nga njëri drejtim me lumin ndërsa në tjetrin drejtim me lagjet
ekzistuese të qytetit mirpo në mes të qytetit bien magjistraliaj Istog - Prishtinë. Për qasje në
lokacion së pari duhet të kalojmë nëpër kët magjistrale e pastaj të hyjmë në rrugët sekondare
të cilat na shpien drejt e në lokacion.Qasja nga magjistralja në rrugët sekondare nuk është e
duhur pasi që nuk ka korsi të veqant e cila shërben për ngadalësim të shpejtësisë për hyrje në
rrugët sekondare pra qasja është direkte dhe mund të shkaktojë pengesa në komunikacion e
deri tek aksidentet.Pra qështja e pare që duhet të rregullohet në aspektin e trafikut është
planifikimi i korsive për për qasje nga magjistraleve për në lagje

duke u mundësuar

qytetarëve

rrugët

qasjen

më

të

lehtë

dhe

më

të

sigurtë

në

sekondare.

Rrugët sekondare nuk janë në gjendje të duhur, ato nuk e kanë gjerësin e duhur të korsive, disa
prej tyre nuk janë të asfaltuara, disa janë të dëmtuara nga kalimi i mjeteve të rënda dhe nuk e
kanë ramjen e duhur për të mundësuar kalimin e ujit në sistemet e ujërave duke mos penguar
m jetet në lëvizje gjatë reshjeve atmosferike. Pra tek pjesa e planifikimit të rrugëve sekondare
së pari duhet të planifikohet gjerësia e rrugëve, dhe gjersia e mjaftueshme për një lagje urbane
siq është lagjja në fjalë ku mjetet e transportit levizin me shpejtësi maksimale 50 km/h është
2.75m. Rruga duhet të planifikohet vetëm me dy korsi pra një ardhje dhe një shkuarje. Korsit
mes vete ndahen vetëm me vija të cilat në të shumtën e rasteve është e plotë pasi që nuk
lejohet tejkalimi për të penguar dhe rrezikuar lëvizjen e qytetarëve në lagje.
Ramja duhet të planifikohet në dy anët e skajshme të rrugëve, afër me trafikun për këmbësorë
dhe duhet të jetë 3%. Preferohet që pusetat për largimin e ujërave të shiut të jenë sa më
funksionale në mënyrë që të mos pengohet qarkullimi i veturave. Materializimi i rrugëve ka
një rëndësi të veqantë gjithashtu dhe preferohet që të gjitha rrugët të jenë të materializuar me
asfalt.

8.2.2 Shtigjet për këmbësor
Trafiku për këmbësorë në magjistrale ekziston vetëm në njërën anë dhe nuk është i mbrojtur
nga rruga magjistrale ndërsa në anën tjetër mungon tërsisht. Trafiku për këmbësorë brenda
lagjes urbane është i rregulluar por jo në kushtet e duhura pasi që në disa raste trotuari nuk
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është në gjerësinë e duhur, në disa të tjera është dëmtuar e në disa të tjera nuk ekziston fare.
Pra për planifikimin e trafikut për këmbësorë së pari duhet të planifikohet gjerësia e trotuarit.
Gjerësia e trotuarit në këtë lagje duhet të planifikohet në bazë të numrit të banorëve të cilët
e frekuentojnë atë dhe numri i banorëve për të cilët po planifikohet kjo lagje është mjaft
i madh dhe duhet të planifikohet një trotuar me gjerësi më të madhe se ajo minimalja.
Trotuari standard i përshtatshem për ecjen e këmbësorëve duke përfshire edhe njerëzit me aftësi
të veqanta dhe nënat me karroca në këtë zonë mund të jetë 2.00m. Në rrugët sekondare ky
trotuar duhet të vendoset përgjatë dy anëve duke u mundësuar qytetarëve të lëvizin lirshëm dhe
pa ndonjë vështirsi. Në rrugët brenda blloqeve urbane gjerësia e trotuarit mund të zvogëlohet
edhe në 1.50 m por prapë se prapë të planifikohen në dy anët e rrugës. Materializimi i trafikut
për këmbësorë bëhet me kubëza prej betoni të cilat mund të jenë të formave të ndryshme.
Trafiku për këmbësorë duhet të planifikohet në një lartësi më të madhe se rruga diku rreth 20
cm. Arsyeja e ngritjes së trafikut për këmbësorë në një lartësi më të madhe është siguria e
këmbësorit gjatë lëvizjes.

8.2.3 Shtigjet për biçikleta
Shtigjet për biçikleta janë nevojë shumë e rëndësishme për një lagje urbane por edhe një
kërkesë shumë e veqantë nga banorët e kësaj lagje. Shtigjet për biçikleta nuk ekzistojnë as
përgjatë magjistrales e as në rrugët brenda zones. Pra për planifikimin e këtyre shtigjeve duhet
filluar nga qyteti e në magjistrale e pastaj edhe brenda lagjes. Shtigjet për biçikleta në këtë lagje
do të rrisnin shumë kursimin e energjisë efiqente duke mundësuar lëvizjen në destancione të
shkurtra

përmes

biçikletave

dhe

duke

minimizuar

përdorimin

e

veturave.

Gjerësia optimale për një shteg për biçikleta përgjatë magjistraleve dhe rrugëve sekondare
është 1.60 m. Shtigjet për biçiklistë duhet të planifikohet në dy anët e rrugëve.
Brenda bllokut urban gjerësia mund të rritet në 1.80 m dhe shtegu mund të bëhet vetëm në
njërën anë të rrugës. Ramjet e shtigjeve për biçikleta janë 3%. Shtigjet për biçikleta
planifikohen të materializohen me asfalt me ngjyrë të kuqe. Shtegu për këmbësorë planifikohet
të kufizohet nga njëra anë me rrugën dhe nga ana tjetër me brezin e gjelbërimit. Për arsye të
sigurisë shtegu për këmbësorë duhet të ndahet nga rruga me shirita ndarës. Shiriti ndarës
përgjatë magjistrales dhe shtegut për biçiklista planifikohet të jenë me shtylla me zingjirë.
Arsyeja e këtij lloji është sepse përgjatë magjistrales shpejtësia e lëvizjes së automjeteve është
më e madhe. Shiriti ndarës përgjatë rrugëve sekondare dhe shtegut për biçiklista mund të jetë
me shtylla të vogla të cilat i parandalojnë aksidentet.
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8.2.4 Parkingu privat dhe publik
Një ndër qështjet më të ndjeshme dhe të cilat mundë të jenë problem , ku ne si arkitekta nuk i
projektomë siq duhet është, qëshjta e parkingut i cili duhet të shkoj paralel me rrugën.
Parkingjet mundët të planifikohen ne, atë menyrë që të jenë të grumbulluar në një hapësirë të
veqant ose të shperndara përgjat rrugës.
Mungesa e parkigjeve publike nëpr lagje vërehet shumë, anadaj duhet trajtuar me kujdes.
dimensionet e parkingjeve sipas standarit janë 5m- 2,5m dhe në formë të ndryshme
“90*,45*,60*,30*,” etj.
93 objekte x 1 parking = 93parkingje private
93parkingje +93 parkingje per mysafir = 186 parkingje
186parkingje + 186 shtes = 372 parkingje
372 parkingje + 500 parkingje =872 parkingje gjithsej
Hapesira e nevoitur per parkingje përgjat rrugës në bllokun urban dhe në hapësirë
e destinuar enkas për parking përgjat halles së sportit

është gjithsej 10900m2.

Për shkak të vendodhjes të lokacionit afer halles se sporit si dhe lidhjes se saj me pjesen
rekreative për gjate lumit, parashihet që të krijohen edhe parkigje për hallen e sporteve si dhe
për pjesen rekreative, të ciletmund të kryjen funksione të ndryshme në koh të caktuar parshihet
që të ndertohen rredh 500 parkingje shtes në një hapsirë të destinuar enkas për parking ku të
cilat janë të ndara nga parkingu në pjesen e destinuara për banim .

8.2.5 Transporti publik
Në ketë lagje nuk ekziston transporti publik, gjë që është cekur edhe tek problemet e lokacionit
dhe me të vërtetë ky është një shqetësim që është shprehur edhe nga qytetarët. Planifikimi i
transportit publik në këtë lagje do të reduktonte dukshëm shpenzimet ditore që kanë qytetarët
e kësaj lagjeje duke përdorur alternativa tjera të transportit. Planifikimi i transportit publik
lidhet me planifikimin e qasjeve të reja brenda zones duke mundësuar që transporti publik të
kalojë në qendër të zones ku do të ketë afërsi me të gjitha blloqet urbane.
Transporti publik planifikohet të kalojë çdo 20 minuta duke mundësuar përmbushjen e
nevojave për secilin qytetarë. Transporti publik planifikohet që të kalojë brenda zones dhe
përmes magjistrales të shkojë në qendër të qytetit duke bërë një rrotullim rreth qendrës dhe
duke u kthyer prap në lokacion. Statcione për ndaljen e autobusëve do të ketë çdo 500m.
Statcionet

e

autobusëve

do

të

jenë

të

mbuluar

dhe

me

ulëse

gjithashtu.
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8.2.6 Ndriqimi publik
Ndriqimi publik është njëra ndër elementet shumë të rëndësishme në sipërfaqet për trafik.
Ndriqimi publik në zonën në fjalë nuk është i mjaftueshëm e sidomos brenda lagjes. Qytetarët
hasin në pengesa të mëdha si në qarkullimin me vetura poashtu edhe në qarkullimin
në këmbë. Gjatë planifikimit të rrugëve, trafikut për këmbësorë dhe shtigjeve
për

biçikleta

elementë

që

nuk

duhet

shmangur

është

edhe

ndriqimi.

Ndriqimi publik planifikohet të vendoset në çdo pjesë brenda zones urbane.
Ndriqimi vendoset në lartësi 7-10 m. dhe largësia nga njëri trup ndriques në tjetrin varet nga
ndriqimi që lëshon drita led. por largësia optimale preferohet të jetë 15-30 m. Trupat ndriques
planifikohen të vendosen para trafikut për këmbësorë në mënyrë që të ndriqojnë edhe trafikun
për këmbësorë, shtigjet për biçikleta dhe rrugën urbane.

8.3 Inventari urban
Inventari urban është element që kontribon në ngritjen e cilësisë së jetës urbane dhe
shfrytëzueshmëris së hapësirave urbane-publike. Inventari urban në këtë zonë është i vendosur
pa ndonjë lloj planifikimi dhe në shumë raste edhe pengon pamjen vizuale nga
qytetarët. Tek inventari urban hyjnë: ulëset, shportat e mbeturinave, trupat ndriques, tabelat
për shpallje, tabelat për reklama, , tabelat për emërtime, orët publike, rrethojat e
shumë

elemente

të

tjera.

Po

fillojmë

me

tabelat

për

reklama.

Tabelat

për

emërtime planifikohen të vendosen në çdo rrugë duke marrë parasysh ndihmën që
u bëhet qytetarëve lidhur me orientimin në pjesë të ndryshme të zones. Që blloku urban të jetë
sa më i pastër planifikohen që shportat për mbeturina të vendosen çdo 40 m në mënyrë që
qytetarët të kenë sa më shumë mundësi për hudhjen e mbeturinave. Rrethojat e shtëpive
planifikohen të jenë të të njejtës formë në mënyrë që të krijohet një peisazh sa më i bukur urban.
Ulëset planifikohen të vendosen në hapësira të gjelbëruara e poashtu në shtigje për ecje brenda
bllokut urban. Ulëset planifikohen të jenë të formës së njejtë të paisura edhe me mbështetëse
dhe sa më të rehatshme duke u mundësuar qytetarëve uljen dhe pushimin në to.

8.3.1 Hapësirat publike – private
Lokacioni për të cilin planifikohet është i ndërtuar në masë të vogël, sipërfaqja më e madhe e
tij është me gjelbërim të ulët i cili nuk mund të themi që është i rregulluar nga dora e njeriut
por është në atë gjendje siq e ka formuar natyra. Për këtë arsye në këtë zonë planifikohet të
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rregullohet të gjitha hapësirat e gjelbëruara duke u bazuar në standarde dhe norma të
planifikimit. Planifikimi për rregullimin e këtyre hapësirave do të ndahet në 2 kategori: ne bazë
të privatësis dhe në bazë të elementeve gjelbëruese.
Hapësirat e gjelbëruara mund të jenë:
a) Private
b) Publike
Ndërsa elementet gjelbëruese mund te jenë të kategorizuara në tri nivele:
•

Gjelbërim i ulët ( barishtet,lulishte…)

•

Gjelbërim i mesëm ( shkurret, pemët e ulëta..)

•

Gjelbërim i lartë ( pemët e larta..)

8.3.2 Hapësirat private (Oborret e shtëpive)
Në hapësirat e gjelbëruara private bënë pjesë rregullimi i oborreve. Pasi që në këtë zonë është
paraparë planifikimi i 80 shtëpive individuale të banimit atëherë është shumë e rëndësishme
edhe rregullimi i oborrit të tyre. Gjelbërimi në shtëpitë individuale është llogarit nga 5 m²
gjelbërim për banorë.
5 m² x 1 banorë = 5 m² gjelbërim
5 m² x 5 banorë/1 familje = 25 m²
25 m² x 93 shtëpi = 2325 m² gjelbërim
Këto metra katrorë të gjelbërimit në parcelën e çdo shtëpie në këtë zonë hyjnë në llogaritjen e
zones së banimit, pra kur është bërë llogaritja e banimit është bërë edhe llogaritja e parcelës
dhe gjelbërimi ndodhet brenda parcelës.Oborret e shtëpive planifikohen të rregullohen me 2
lloje të elementeve gjelbërim të ulët dhe të mesëm. Përveq barishteve dhe luleve do të ketë
edhe pemë të ulëta që përveq rolit ekologjik dhe estetikë do të kenë rolin e izolimit të pamjes
nga shtëpia ngjitur pasi që shtëpitë janë të planifikuara në rend. Pemët planifikohen të jenë me
larësi max. 4 m. Pemët të cilat shërbejnë si pengesë e imazhit nga komshiu planifikohen të jenë
gjethmbajtëse

për

arsye

të
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së

të
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edhe

gjatë

dimrit.

8.3.4 Hapësirat publike rekreative ( parqet, gjelbërimi ,brezi i gjelbërimit)
Në hapësirat e gjelbëruara publike bënë pjesë planifikimi apo rregullimi i brezave mbrojtës
përgjatë rrugës, hapësira të gjelbëruara brenda bllokut, hapësira të gjelbëruara para hyrjes së
ndërtesave, parqe etj.Planifikimi i brezit të gjelbërimit përgjatë rrugës paraqet mënyrën më të
shpeshtë

të
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së

rrethinës

nga
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me

gazra

dhe

zhurmë.
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Elementet gjelbëruese si lulishtet dhe pemët e ulëta planifikohen të vendosen si brez gjelbërimi
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Këto lloj pemësh planifikohen të kenë lartësinë 7m. Arsyeja e kësaj lartësie është në mënyrë
që të mos pengohen qytetarët apo biciklistat gjatë lëvizjes. Distanca ndërmjet dy
pemëve planifikohet të jetë 2.50m. Ky brez gjelbërimi do të ketë një rol shumë të| rëndësishëm
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8.3.5 Planifikimi i hapësirës së përbashkët brenda bllokut urban
Përveq brezit të gjelbërimit dhe gjelbërimit në çdo shtëpi duhet të planifikohet edhe një
gjelbërim i përbashkët në kuadër të hapësirave të përbashkëta. Ky gjelbërim është llogaritur në
këtë mënyrë:
3 m² gjelbërim / 1 banorë
3 m² gjelbërim x 464 banorë = 1392 m²
Këtyre 1392 m² hapësirë gjelbëruese në kuadër të hapësirave të përbashkëta të bllokut urban
do të u shtohen edhe shtigjet për ecje pastaj edhe hapësirat për lojë për fëmijë duke u munduar
që kjo hapësirë të jetë sa më atraktive dhe të sjell socializim në mes të qytetarëve.
Në këtë hapësirë gjelbëruese planifikohen të vendosen elementet gjelbëruse si lule të ndryshme
dhe pemë me lartësi deri 4 m. Pemët përveq rolit ekologjik dhe estetik në këtë hapësirë do të
vendosen përgjatë shtigjeve për ecje në mënyrë që të krijojnë hije dhe poashtu qytetarët të kenë
mundësi edhe të pushimit nën hijen e tyre. Kësaj hapësire gjelbëruse planifikohet ti shtohet
edhe hapësira për lojë, hapësirë e cila do ta rrisë kualitetin e kësaj lagjeje. Gjitashtu pjes e
lokacionit gjindet edhe një hapesirë e cila shtirihet përgjat lumit,ku kjo hapesirë zë një siperfaqe
prei 2ha,icili është i mbuluar me gjelberim natyral i cilin duhet ta ruajm mirpo vetem të
intervenojm

me

rregullimin

edhe

pastrimin

e

asaj

hapesire.

8.3.6 Parku i brenda bllokut urban
Në analizat e kësaj zone e veqanërisht në anketën me qytetarë është bërë një kërkesë e madhe
e një parku për këtë lagje pasi që qytetarët e shohin si një nevojë mjaft të rëndësishme.
Planifikimi i një parku në një hapësirë me 15 ha. është problem jo i lehtë.
Planifikimi i parkut është bërë duke marrë parasysh lagjen në tërsi e jo vetëm 1200 banorët
për të cilët po planifikojmë. Parku mendohet të planifikohet në periferi të lokacionit duke pasur
mundësi të zgjerohet edhe më tutje e të përdoret nga të gjithë qytetarët e lagjes. Arsyeja e
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vendosjes së parkut në periferi apo skaj të lokacionit është që së pari të planifikohet për 1200
banorë dhe të ketë mundësi rritje të mëtutjeshme.
Llogaritja ëshë bërë në këtë mënyrë:
5 m² / 1 banorë
5 m² x 464 banorë = 2320 m²

Në këtë hapësirë gjelbëruse planifikohet të vendosen 3 kategoritë e elementeve gjelbëruse pra
gjelbërimi i ulët i mesëm dhe i lartë. Në këtë hapësirë planifikohen të vendosen shtigje për ecje,
shtigje për biciklista, pushimore, lodra e shumë elemente tjera. Element tjetër me rëndësi që do
të jenë në këtë hapësirë janë edhe fushat e sportit. Përveq barishteve, lulishteve pemëve të ulëta
planifikohen të ketë edhe pemë të larta të cilat do të kenë një rol shumë të rëndësishëm në
pastrimin e ajrit, estetikën, mbrojtjen e rrethinës nga gazrat dhe zhurma, krijimin e hijeve si në
fushat e sportit poashtu edhe gjatë shtigjeve për ecje. Ky park do të jetë një ndër hapësirat më
të frekuentuara të bllokut urban dhe janë një ndër elementet e domosdoshme të shëndetit urban
të qytetarëve.

8.4 Hapësirat për sport, rekreacion dhe lojëra
8.4.1 Hapësirat për sport
Në këtë lagje në bazë të analizave dhe hulumtimeve është vrejtur një mungesë e madhe e
hapësirave për sport. Këto hapësira mund të jenë për disiplina të ndryshme sportive dhe mund
të jenë ose të vequara ose në përbërje të një hapësire tjetër. Këto hapësira do të rrisnin dukshëm
kualitetin e bllokut urban në veqanti por edhe të lagjes në tërsi. Në hulumtimet që janë bërë
është parë dukshëm interesim më i madh në dy disiplina kryesore: atë të futbollit dhe atë të
basketbollit. Pra për këtë bllok urban por duke menduar lagjen në tërsi duhet planifikuar fusha
e futbollit dhe fusha e basketbollit. Për planifikimin e këtyre duhet ditur dimensionet e tyre dhe
hapësira që zënë në sipërfaqe.
Këto dy terrene sportive planifikohen të konceptohen në përbërjen e parkut të bllokut urban i
cili njëkohësisht do të jetë edhe parku i lagjes. Këto dy fusha planifikohet të jenë me
konstruksione lëvizëse. Arsyeja e këtij konstruksioni është që gjatë veres fushat të jenë të
hapura dhe gjatë dimrit për shkak të kushteve klimatike të jenë të mbyllura në mënyrë që
qytetarët të kenë mundësi të i shfrytëzojnë edhe gjatë asaj kohe. Llogaritja se sa sipërfaqe zënë
këto dy fusha është bërë në këtë mënyrë:
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Fusha e vogël e futbollit:
44 m gjatësi x 24 m gjerësi = 1056 m²
Fusha e basketbollit:
28 m gjatësi x 15 m gjerësi = 420 m²
Sipërfaqja që zënë të dy fushat:
1056 m² + 420 m² = 1476 m²
Sipërfaqja e hapësirave për sport dhe parkut të bllokut/lagjes urbane:
1476 m² hapësira për sport + 2320 m² park =3796m² hapësira gjelbëruese me terrene sportive.

8.4.2 Këndi i lojrave për fëmijë
Këndi i lojrave për fëmijë është një tjetër element i rëndësishëm i bllokut urban, element i cili
mungon në zonën për të cilën po planifikojmë. Për planifikimin e këtij këndi duhet bazuar në
standarde të marra nga neuferti. Llogaritja e sipërfaqes së këndit të lojrave për fëmijë është
bërë në këtë mënyrë:
5 m² / njësi banimi
5 m² x 93 njësi banimi = 465 m²

Këndi i lojrave për fëmijë planifikohet të vendoset në qendër të zonës ku mund të shihet nga
çdo njësi banimi. Planifikohet të jetë larg qarkullimit të automjeteve dhe të jetë pa ndotje. Pasi
që këndi i lojrave për fëmijë është mire të vendoset në vende ku ska ndotje atëherë planifikohet
të vendoset afër apo e inkuadruar me hapësirën gjelbëruese brenda bllokut urban.
Në këtë kënd planifikohen të vendosen lojra të ndryshme dhe atraktive për të gjithë grupmoshat
e fëmijëve. Sipërfaqja e këndit së bashku me hapësirën e gjelbëruar brenda bllokut urban është
llogaritur në këtë mënyrë:
465 këndi i lojërave + 2320m² hapësira e gjelbëruar = 2785 m²

8.4.3 Hapësirat sociale ( Sheshi , Bulevardi , Shetitore )
Bulevardi bënë pjesë tek hapësirat publike të cilat janë elemente shumë të rëndësishme në
funksionimin e duhur të një blloku urban. Bulevardi është hapësirë e cila do të shërbente për
socializimin

e

qytetarëve

dhe

planifikohet

të

vendoset

në

qendër

të

zonës.

Llogaritja e sipërfaqes së bulevardit është bërë në këtë mënyrë:
3 m² / banorë - 3 m² x 464 banorë = 1392 m².
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Bulevardi planifikohet të materializohet me pllaka të cilat do të jenë jo të rrëshqitshme.
Bulevardi planifikohet të vendoset në afërsi me hapësirën gjelbëruese brenda bllokut urban dhe
me këndin e lojrave. Arsyeja e kësaj vendndodhje është pasi që do të krijohej një ndërlidhje në
mes hapësirave të përbashkëta për të gjithë qytetarët. Bulevardi planifikohet të jetë i pasur edhe
me shumë elemente të tjera siq janë: gjelbërimi, ulëset, hapësira rekreative të cilat do të ngrisnin
kualitetin e bulevardit.
Gjithashtu parashihet se përgjat rrjedhejs së lumit Drini i Bardh të krijohen sheshe me hapesira
të sipas standartit ne te dyja anet e rrjedhjes së lumit , ku do krijohet një atraksion si per banorët
ashtu dhe një mundesi shumë e mirë për rritjen e mundesive që turizmi të zhvillohet më shumë
, gjithashtu parashihet që në dy pjeset e lumit të krijohen penda të cilat mundësojnë fryerjen e
lumit ku në bazë të kësaj mundësohet edhe lundrimi mbi lum si një atraksion tjeter i mirëpritur
, po ashtu ky shesh lidh shumë mir edhe pjesn tjer të qyteti si dhe lidhet gjithashtu edhe me
sheshin

kryesor

të

qyteti

si

dhe

lidh

pjesen

e

qytetit

me

lagjen

e

re.

8.5 Funskionet publike
Duke marrë parasysh që lokacioni për të cilin planifikojmë ka sipërfaqe vetëm 12 ha. dhe
elementet që planifikuam deri tani si: zona e banimit, sipërfaqet për trafik dhe transport,
hapësirat e gjelbëruara, hapësirat për sport rekreacion dhe lojëra dhe hapësirat publike e kanë
zënë këtë sipërfaqe, është parapar që për funksionet publike të ndahet një hapësir adekuate në
lagje.Qendrat e bashkësisë lokale janë të planifikuara për çdo lagje. Aryseja e planifikimit të
këtyre qendrave është për nxjerrjen e dokumentacioneve të nevojshme në afërsi të lokacionit
duke mos e detyruar qytetarin të shkojë deri tek komuna. Duke e parë distancen mjaft të madhe
nga lokacioni e deri në komunë e poashtu edhe kërkesen e madhe nga qytetarët planifikohet që
kjo zonë të ketë një qendër të bashkësisë lokale. Këto qendra planifikohen të jenë 1 qendër për
3500 banorë dhe ky standard plotësohet nga lokacioni jonë pasi që kjo zonë ka përafërsisht më
shumë se 3500 banorë. Kjo qendër do të jetë një përparësi për banorët e bllokut urban për të
cilët po planifikojmë por gjithashtu do të jetë një përparësi për të gjithë lagjen në tërësi. Qendra
e bashkësisë lokale planifikohet të jetë me 5 zyre për shërbimin e qytetarëve. Zyret do të kenë
sipërfaqe prej 25 m². Përveq zyreve do të ketë edhe hapësira tjera siq janë: holli, hapësira për
ruajtejen e dokumentacionit, depo, nyjet sanitare etj. Sipërfaqja totale e qendrës së bashkësis
lokale planifikohet të jetë 200 m². Sipërfaqja që zë në lokacion së bashku me hapësirën përreth
objektit dhe parkingjet e jashtme planifikohet të jetë 300 m².
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PERFUNDIMI
Tema e shqyrtuar në këtë punim diplome është : “Planifikimi i bllokut urban” Klinë. Kjo temë
u hulumtua dhe u planifikua me qëllim të zgjidhjes së një blloku urban i cili do të jetë model
për qytetin. Hulumtimi fillimisht u bazua në ecurinë e zhvillimit të blloqeve urbane që nga
kohët e lashta e deri më sot, pastaj literatura të ndryshme për gjetjen e normave dhe standardeve
për elemente të ndyrshme të blloqe urbane e duke vazhduar deri tek analizat kryesore të
gjendjes ekzistuese. Analizat e gjendjes ekzistuese janë bërë me qëllim të mbledhjes së
informatave për përparësitë dhe mangësitë që ka ky lokacion. Metodologji kryesore
hulumtuese është përdorur metoda hulumtuese krahasuese, e cila ndihmoi shumë në
përcaktimin e nevojave që kanë këta banorë në bazë të krahasimit . Pas tërë hulumtimeve dhe
analizave të bëra u fillua me planifikimin e bllokut urban. Planifikimi është bazuar në numrin
e banorëve të cilët janë paraparë për 3-5 vitet e ardhshme. Për këta banorë është planifikuar
zona e banimit, sipërfaqet për trafik dhe transport, hapësirat e gjelbëruara, hapësirat për sport,
rekreacion dhe lojëra, hapësirat publike dhe funksionet publike. Planifikimi i zonës së banimit
është bërë me banim individual (shtëpi individuale dhe shtëpi dyshe ). Arsyeja e këtyre llojeve
të shtëpive ishte që banorëve tju ofrohet një komoditet më i mire . Sipërfaqja e vogël e këtyre
shtëpive në lokacion mundësoi sipërfaqe të mjaftueshme edhe për elementet tjera të bllokut
urban. Ndërtesat e tjera të bllokut urban siç është shkolla, çerdhja, qendra e bashkësis lokale,
qendra e mjekësis familjare dhe ndërtesa afariste janë shumë afër nga zona e banimit duke u
mundësuar qytetarëve një qasje të lehtë dhe të sigurtë. Të gjitha këto funksione në zgjidhjen e
këtij blloku urban lidhen me sipërfaqet publike ku bejnë pjesë: parku, gjelbërimi i përbashkët i
bllokut urban dhe bulevardin.
Me planifikimin e këtij blloku urban është arritur që banorët e këtij blloku t’i kenë të gjitha
elementet e nevojshme brenda zonës së tyre të banimit, kështu duke u mundësuar atyre të kenë
një jetë të rehatshme dhe të sigurtë.
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